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1 ÚVOD 
Téma diplomové práce pod názvem „ízení stavební zakázky ve stavebním podniku“ 
jsem si zvolil z dvodu jeho obsáhlosti, protože se podle mého názoru jedná 
o komplexní téma, které zasahuje prakticky do všech fází výroby celého stavebního 
díla. Jednotlivé kapitoly této diplomové práce zpracovávají a zachycují prbh ízení 
stavební zakázky od jejího poátku, pes pípravu a plánování až po její závrené 
vyhodnocení a návrh smlouvy o dílo. 
Nutno dodat a vysvtlit, že veškeré podklady pro zpracování projektu této diplomové 
práce jsem získal díky stavební firm Jan Pelouch, která však nechtla zveejovat 
interní firemní informace, jako napíklad její majetek a prostedky, personální obsazení 
a stavební postupy. K vlastní práci jsem dostal pouze kompletní provádcí 
dokumentaci, as výstavby, celkovou cenu za dodání stavby vetn ceny za 
inženýrskou innost a projektovou dokumentaci. Z tohoto dvodu jsem vytvoil fiktivní 
stavební firmu StavACK s.r.o., kterou v této práci uvádím jako zhotovitele projektu.  
Diplomovou práci jsem rozdlil na pt kapitol. V jednotlivých kapitolách jsem se 
zabýval teoretickou ástí, kam jsem postupn zalenil i ást praktickou. Hned za 
úvodem se nachází kapitola projekt spojený s výstavbou. Charakterizuje se tam 
investiní projekt a jeho cíle, fáze projektu a proces výstavby.  
Praktická ást je zpracována na projektu novostavby zámenické dílny v Chotboi. 
Tato ást je definovaná a popsaná v samostatné kapitole, kde se nacházejí 
identifikaní údaje úastník a samotné stavby. V píloze .1 je pak popsán prbh 
reálných stavebních prací s piloženými fotografiemi.  
Další kapitolou je návrh organizace výstavby pro zámenickou dílnu. Tam jsou 
popsány jednotliví úastníci výstavby, dodavatelský systém a údaje o zhotoviteli. Dále 
se zde pojednává o organizaní struktue a strojním vybavení, návazností na další 
subdodavatele až do pípravné fáze dodavatele stavby, kde se charakterizuje postupn
legislativa upravující realizaci stavby, ízení ped zapoetím stavby, typy investiních 
smluv, provádné zkoušky a stavební deník. 
Na charakteristiku pípravy staveb navazuje další ást - dokumentace výrobní pípravy 
ízení realizace. Zahrnuje celý pedvýrobní a výrobní proces projektu, kde jsou 
11 
nastínny a rozlenny jednotlivé druhy dokumentace potebné pro zpracování 
stavebního díla vetn uvedení do softwarové podpory. V této kapitole poté navazuje 
rozlenní, popis a návrh zaízení staveništ vetn uvedení do legislativy, 
dimenzování až k samotné kalkulaci. Na konci kapitoly se nachází základní popis 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 
Kapitola šestá se zabývá samotnou cenovou nabídkou, srovnáním imaginární firmy 
StavACK s.r.o. s reálnou zhotovitelskou stavební firmou Jan Pelouch po stránce 
cenové a asové. Kapitolu uzavírá návrh smlouvy o dílo. 
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2 ÍZENÍ PROJEKT SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU 
2.1 Projekt 
Projekt je jakákoliv soustava aktivit a úkol s definovaným jedním cílem nebo s více 
cíly, které mají být splnny. Projekt má jasn urený asový rámec, tedy zaátek 
a konec realizace a stanovené možnosti erpání rozpotu pro poteby využití zdroj. 
Nebo-li projekt je doasn vynaložené úsilí na vytvoení výrobku, služby nebo uritého 
výsledku. 
ízení projekt pedstavuje soustavu metod, postup a dalších technik, které postupn
vedou k pedem urenému cíli. Charakteristicky mžeme ízení projekt rozdlit na 
tyi základní skupiny a to cíl projektu, jeho jedinenost, zdroje a organizace. 
2.2 Cíl projektu 
Projekty mají ti hlavní cíle. Dosažení požadavk na vcné provedení, tzn. že cílem je 
uritý výrobek nebo produkt. Ve stavebnictví je stavba považována pouze za 
prostedek k dosažení uritého cíle. Dalším dílím cílem je dodržení asového 
harmonogramu respektive termínu, k emuž se využívá hlavn asového plánu. 
Nejvíce sledovaným cílem bývá dodržení rozpotu. Nastavení nejen tchto tí hlavních 
cíl, ale i dalších dílích sestavuje vždy investor, který má vždy zásadní slovo 
a výsadní právo v rozhodování.  
2.3 Jedinenost 
Každý projekt je jedinený, protože se provádí pouze jednou a toto tvrzení platí ve 
stavebnictví dvojnásobn, nebo
 i když existují dva i více stejných dom a zachovají 
se beze zmn, tak stejn tak budou existovat i odlišnosti. Mže se jednat o úplné 
malikosti jako kupíkladu jiné složení pracovní skupiny, odlišné místo stavby, 
nasazení jiné technologie, použití jiných dílích materiál apod. Vše má za následek 
nemožnost nasadit rutinní a zabhlé postupy jaké mohou být aplikovány teba na 
výrobní lince, což má za následek vyšší investiní náronost, pomalejší návratnost 
investice a také zvýšenou míru rizika. 
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2.4 Zdroje 
Slouží jako prostedek k realizování projektu. Zdroje jsou dvojího typu a to lidského 
a materiálového. Nejobtížnjší úlohou pro projektového manažera je dobe ídit lidské 
zdroje, aby byly dobe využity zdroje materiální a ke všemu byl ješt dodržován jak 
asový tak i finanní plán. Lidské zdroje jsou velice náchylné na individuální chování, 
které se dá velmi tžko pedvídat. Bhem dlouhodobjších projekt mže dojít ke 
zmnám a
 už ve výsledku práce, selhání lidského faktoru ili k drobným chybám, tak 
i personálním zmnám, což mže vést ke zvýšení rizika projektu. Vtšina projekt
spojených s organizací disponuje s šesti základními zdroji a to: 
• finanní prostedky 
• lidské zdroje 
• stroje a zaízení 
• budovy 
• materiál 
• informaní technologie 
2.5 Organizace 
Každá organizace, která zpracovává njaký projekt s uritým cílem, sleduje ale další 
množství cíl, které mají ve své podstat vliv v rozhodování a ízení práv
zpracovávaného projektu. Ne vždy mohou být cíle investora a organizace realizující 
projekt zcela totožné a mže dojít tak odchylkám v projektu. Dokonce mohou nastat 
situace, kdy zcela oddaný pracovní tým bude bezmocný ve své snaze splnit daný cíl 
zpracovávaného projektu.  
2.6 Další aspekty ovlivující ízení projekt
Dležitým aspektem je typ projektu. Pod slovem typ si mžeme pedstavit mnoho vcí. 
Vezmme si jako píklad teba velikost projektu. Mže být malý, stedn veliký nebo 
veliký. Záleží, co si pod jakou velikostí pedstavíme, kolik zdroj budeme potebovat. 
Dokonce musíme vzít i v potaz, kolik nebo spíše jaké množství zdroj jsme sami 
schopni efektivn ídit, do jaké míry až zasahují naše schopnosti.  
Obr. 2-1: Trojimperativ podle Rosenau [6, s.20]
Projekty mžeme dále d
mžeme tedy brát v potaz hmotné projekty jako projekt
nebo spoluúasti na výsta
stavba a tak jako nehmotné projekty m
bude papírová forma. 
rozpotu, nebo pouze n
Nedílnou souástí ízení projekt
od pedchozích aspekt
Naopak ona situace m
materiály nebo stroje použijeme s ohledem na jejich
to spojeno i s rychlostí výstavby a nasazením lidsk
Úspšné ízení stavebních projekt
Jedná se pedevším o úplnou a p
piloženy i jednotlivé technologické p
finanní a asové plány. Další podmínkou je zkušené vedení, kte
úkol, zajistit vasné dodání kvalitních zdroj
2.7 Trojimperativ 
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lit na hmotné a nehmotné. Peneseme
y týkající se provád
vb. Výsledkem stavební innosti nemusí být ale jenom 
žeme uvažovat projekty jejichž výsledkem 
ili bude se jednat o studii, vytvoení projektu, vytvo
jakého situaního plánu. 
 a realizací stavebních dl je situace na trhu. Na rozdíl 
 si tento sami nevybíráme a nemže ho nijak zásadn
že ovlivnit nás a to pedevším ve výbru použitých zdr
 cenu, vlastnosti a kvalitu.  Úzce je 
ých zdroj.
 podmiuje i kvalitní píprava podklad
ehlednou stavební dokumentaci, ke které jsou 
edpisy a postupy pro stavební práce, operativní, 
ré má i mimo jiných 
.
- cíl dán požadavky 





 pro ízení. 
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Milton D. Rosenau zavedl pojem tzv. trojimepativ, kterým definoval projekt pomocí tí 
parametr a to - asovým plánem, rozpotem a kvalitou provedení. Mezi tyto 
parametry vnesl kivku, která oznauje jasn závislost cíle na požadavcích, nebo
 na 
konkrétní požadavky na specifikaci provedení bude konkrétní asový plán, jež nám 
vymezí konkrétní finanní požadavky. Strun eeno náklady a kvalita provedení jsou 
nepímo úmrné asu. Z obrázku je patrno, že pi zvýšení rozpotu (finanních 
prostedk) se mže použít efektivnjších zdroj a termíny (as) se tím zkrátit. 
2.8 ízení projekt spojených s výstavbou 
"Hlavní charakteristiky:  
• stavba prostedkem (ne cílem) k dosažení cíl projektu 
• odborné (projektové) ízení procesu od formulace cíl až k prokázání dosažení 
cíl
• zásadní význam rozhodnutí investora o realizaci a výbru koncepní varianty 
• komplexní (systémový) pístup zkoumá a hodnotí aspekty architektonické, 
technické, ekonomické, finanní, právní, veejné, kulturní a sociální 
• hodnocení rizik a management zmn." [4, s. 12, 13]
2.9 Projektový management 
Procesy projektového ízení plánují, organizují a kontrulují práci na projektu jakožto 
celku.  Jsou to procesy charakteristické pro projekt. Na zaátku jsme si íkali, že stavba 
je pouze produkt, který slouží k dosahování cíl projektu. Takže mezi produktem 
(stavbou) a projektem je zásadní rozdíl. Charakteristické procesy pro produkt, kterým 
je v našem pípad stavba, utváí a specifikují produkt. Procesy projektového ízení se 
skládájí z devíti základnich skupin, jež je možné rozdlit na dílí fáze, které se skládají 
ze základních skupin inností. [2, s. 208 - 209] 
Obr. 2-2: Hlavní oblasti projektového managamentu [2, s. 2
2.10 Fáze projektu
Celkový as, po který projekt trvá, se dá p
celkov dá íci, že projekt prochází životním cyklem, který je 
nkolika fází podle zp
jaké innosti v dané fázi na projektu probíhají. 
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08]
irovnat k tzv. životnosti projektu. Proto se 
postupn
sobu, jakým se s projektem v daném období nakládá, respe
Obr. 2-3: Struktura inností uvnit
 rozdlen do 
ktive 
 fáze [2, s. 209]
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2.10.1 Pedinvestiní fáze 
Jedná se o nejdležitjší fázi života stavby. Zodpovídá za ní investor a v první ad se 
v ní definují  cíle, kterých se má skuten dosáhnout. Probíhá od rozpracování 
základní myšlenky až do vypracování technicko ekonomické studie. S ohledem na 
dosažení cíl, se zvolí správné postupy a metody, popípad se cíle rozlení na dílí 
cíle, které se vymezí mitelnými veliinami, nejastji asem, velikostí investice, 
výnostností projektu, rizikem a dalšími apekty, které si investor zvolí. Vše se naplánuje 
a investor zhodnotí pomocí studie proveditelnosti, zda je projekt proveditelný a zda se 
projekt bude realizovat. Závreným dokumentem je investiní rozhodnutí. [3; 5] 
2.10.2 Investiní fáze 
Jedná se o nejnáronjší a nejnákladnjší fázi. V investiní fázi projektu probíhá 
vypracování podrobné projektové a realizaní innosti, která se dá rozdlit do 
následujích krok. Przkumy, výbry všech potebných projektant, dokumentace pro 
územní, stavební a kolaudaní ízení, dokumentace provádcí a skuteného stavu a to 
všechny ásti vetn potebných smluvních ujednání. Investiní fáze skoní po 
zkušebním provozu, kolaudaním povolení a pedáním stavby investorovi, který zahájí 
fázi provozní. [3; 5] 
2.10.3 Provozní fáze 
Fáze provozní tedy zaíná po pedání stavby zhotovitelem do rukou investora. Jedná 
se o nejdelší fázi z pohledu životního cyklu stavby. Jsou vyhodnocovány výsledky 
dosažené a plánované oproti pedinvestiní a investiní fázi. S objektem je dále 
spojeno sledování výdaj a zisk pomocí provozní dokumentace na údržbu a opravy, 
revize, rekonstrukce i modernizace objektu. Tímto se kompletuje a analyzuje celý 
projekt. [3; 5] 
2.10.4 Likvidaní fáze 
Jedná se o poslední fázi životního cyklu, který pedstavuje ukonení stavby jako 
takové. Mže to vést k demolici s následnou reciklací hmot nebo ekologickou likvidací 
nebo mže místo celkové likvidace nastat pouze rekonstrukce se zmnou úelu stavby 
s novým stavebním kolaudaním ízením. [3; 5] 
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2.11 Proces výstavby 
Jedná se o procesy výstavby, které dohromady vytváí stavbu jako celek. Jejich 
zvládnutí, správné zalenní a celkové organizování vyžaduje dobré znalosti z oblasti 
legislativní, projekní a provádní staveb. Pojem proces výstavby je v moderním pojetí 
projektového ízení staveb chápán jako sled inností, které mají jasn stanoveny svoje 
vstupy a výstupy. U proces platí jejich vzájemné provázání a to na výstupu jednoho 
a u vstupu druhého.  Správn definovaný proces má  mít minimum organizaních 
rozhraní práv proto, aby mohl být provádn pouze jednou organizaní složkou. Tedy 
rozdlení inností do proces vykonávaných jednotlivými úastníky výstavby.  
Do celkového pojetí procesu výstavby spadají všechny kroky a innosti, které je nutno 
vykonat ke zhotovení stavebního díla. Jednotlivé ásti provádjí jednotliví úastníci 
výstavby a zaínají okamžikem zahájení stavebního díla - tedy rozhodnutím o zahájení  
projektu. Rozhodnutí vtšinou obsahuje základní parametry projektu, jako jsou 
náklady, výnosy, jednotlivé lhty výstavby a rámcové technické údaje. Cílem proces
výstavby je splnit toto zadání: 
 Projektování (navrhování) 
Tento proces zaíná zpracováním dokumentace pro povolovací ízení pes provádcí 
dokumentaci a koní pedáním dokumentace skuteného provedení na závr stavby. 
 Legislativní pípravy stavby (permitting) 
Je to proces, kde samotné schválení stavby musí projít temi povolovacími stupni, jako 
je posouzení vlivu na životní prostedí (EIA - vyžadováno hlavn u technologických 
staveb), dále následuje územní ízení a stavební ízení.  Vydáním stavebního povolení 
tento proces koní.  
Dodávka stavby 
Zaíná pevzetím staveništ a koní pedáním hotové stavby investorovi (vlastníkovi). 
Souástí dodávky stavby je nákup zaízení, výrobk a služeb od výrobc
a subdodavatel. 
Zkoušky funkce 
Jedná se o zkoušky jednotlivý
a provuje se jejich správné provedení a funk
garanním testem.  
Legislativního uvedení do provozu
Jedná se o proces, v n
s technickými požadavky stanovenými zákonem a s dokum
stavebním úadem, podle níž bylo vydáno stavební povolení, pop
které byly povoleny stavebním ú
kontrolami na stavb
díky kterému se povoluje a umož
Odstraování vad 
Tento proces je asto opomíjen, ale po stránce kvality má 
jím odstraování vad, poruch a nedostatk
záruní lhty. Proces za
Obr. 2-4: Mapa proces
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ch záízení stavby a posléze technologie jako celku 
nost. Zkoušky mohou být zakon
mž se zjiš
uje, zda stavba a všechny její 
entací schválenou 

adem v samotném procesu výstavby. Proces za
 a u výrobc zaízení a koní vydáním kolauda
uje stavb trvalý provoz.
velký význam. Rozumíme 
 pi výstavb, pi p
íná pi zahájení výstavby a koní po vypršení záru
 výstavby [2, s. 53]
eny 
ásti jsou v souladu 
ípad zmn stavby, 
íná 
ního rozhodnutí, 
edání a v prbhu 
ní doby.  
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Na obrázku jsou uvedeny hlavní procesy pi výstavb se vstupy a výstupy a jejich 
vzájemná provázanost.  Jsou zde zobrazeny pouze základní innosti a výstupy pro 
zachování srozumitelnosti. [2,s. 53]  
2.12 Strukturování projektu  
Strukturování znamená svým zpsobem rozlenní. Úkoly projektového ízení jsou 
vtšinou velmi rozsáhlé, takže jsou velmi obtížn ešitelné jako jeden celek. Proto 
pistupujeme k tzv. dekompozici projektu neboli rozlenní z dvodu efektivního 
plánování, ízení a jejich následnou kontrolu. Úkoly leníme na minimáln možné ásti 
a zárove se jich snažíme vytvoit co nejmenší poet, abychom dospli k vysoké 
efektivnosti, vysoké kvalit a minimální poteby zdroj. Vytváíme tedy tzv. balíky prací 
(Work Packages). Souástí každého balíku musí být popis, kde se jasn vymezí cíle 
a mitelný, kontrolovatelný výsledek. 
Metodu nebo samotný proces rozdlení projektu do balíku prací (podrobnji do úkol a 
inností) mžeme chápat jako hierarchickou strukturu inností (Work Breakdown 
Structure)  nebo též jako strukturní plán projektu. Ten vzniká na podkladn podrobn
definovaných cíl projektu jejich rozkladem do hlavních element, prvk, ástí 
komponent a služeb. Pi rozdlování se postupuje shora dol (Top - Down), kdežto 
vlastní realizace se provádí zdola nahoru (Bottom - Up). Všechny jednotlivé ásti jsou 
logicky identifikovány a propojeny, ímž se snižuje riziko opomenutí nkteré z nich. 
Poet úrovní dané struktury není jasn dán, vždy záleží na složitosti projektu a jeho 
komplexnosti. 
Pi strukturování stavebních prací se ásti dlí opakovan pi rzných stavebních 
projektech prakticky poád stejn na jednotlivé prvky. Proto se asem vyvinulo nkolik 
tzv. klasifikaních tídník, nejpoužívanjším je "Tídník stavebních konstrukcí a prací" 
(TSKP), který podrobnji lení finální výstupy (stavební objekty) klasifikované podle 
JKSO, KSD nebo CZ-CC. 
Ped samotným zahájením prací se musí zpracovat komplexní stavebn technologický 
rozbor prostorové a technologické struktury výrobního procesu výstavby, jednotlivých 
objekt a ástí, ze kterých se stavba skládá. Vytvoí se tím nestatická soustava, díky 
které lze sledovat a ídit projekt. Nestatické proto, že postupným vývojem v jednotlivých 
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fázích projektu dochází k dynamickému vývoji, což se musí promítnout do dané 
soustavy. 
Konené sestavení vlastního strukturního plánu projektu je obvykle odvozeno až od 
dokumentace souborového ešení projektu (dokumentace Basic Design) ve fázi 
zadávání realizace projektu. 
Píklad praktického zpracování strukturního plánu je zobrazeno na Novostavb
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 POPIS PROJEKTU ZA
3.1 Identifikaní údaje
Stavebník – zadavatel
Název akce: NOVOSTAVBA ZÁME










Registrace v OR: 24.3.1998
Tel. íslo: +420 606 725 686
E-mail:  kontakt@stavack.cz
Kontaktní osoby: Fialka Radek, 
Zpracovatelé projektu 




Registrace v OR: 24.3.1998
Tel. íslo: +420 606 
E-mail:  kontakt@stavack.cz
Kontaktní osoby: Fialka Radek, Fialková Veronika,
Zpracovatelé projektu 
Obchodní jméno: FERMONT OPAVA s.r.o.
Sídlo: Vávrovická 274/90, Opava 
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KÁZKY 
NICKÉ DÍLNY CHOTBO 2804/13
vá Ves u Chotboe 186, Nová Ves u Chot
 583 01, okres Havlíkv Brod, kraj Vysoina
bo
- projektant 
, Chotbo 583 01 
Ing. Fialková Veronika Dis., Jan Eis
– stavebník (hlavní dodavatel stavby) 
, Chotbo 583 01 
725 686 
 Jan Eis 
– subdodavatelé 
– Vávrovice 747 73, eská Republika
boe 582 73
I: 471 54 918 
DI: CZ47154918, SK4020166436
Registrace v OR:  
Tel. íslo: +420 553 793 181, 
E-mail: femont@femont.cz
Kontaktní osoby: Jednatelé firmy
3.1.1 Mapa staveništ
Obr. 3-1: Mapa Chot
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+420 553 793 040, +420 553 793 298
 a msta Chotbo
boe
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3.2 Charakteristika projektu 
Stavební zámr dle pedložené stavební dokumentace je novostavbou zámenické 
dílny, která bude sloužit pro mení a regulaci ve strojírenské výrob. 
Projekt eší jednopatrovou zdnou administrativní budovu pistavnou k montované 
hale. Nad administrativní budovu se poítá s možností nástavby dalšího patra 
a podkroví, která by mohla v daleké budoucnosti sloužit k bydlení dle požadavk
investora. V 1NP administrativní budovy se nachází hlavní kancelá, hygienické 
zázemí, šatny a denní místnosti pro muže i ženy, dále je zde technická místnost 
a spisovna. Technické ešení administrativní budovy - Obvodový pláš je zdný 
z keramických blok POROTHERM 44 PROFI o tloušce 450mm, vnitní nosné zdivo 
z keramických blok POROTHERM 24 PROFI o tloušce 250mm a POROTHERM 17,5 
PROFI o tloušce 200mm. Stropní konstrukce je ešená jako SDK podhled pod plochou 
stechou, která je ze stešních panel PUR tloušky 120mm, uložených na nosných ŽB 
panelech IPE 220 o sklonu stechy 7%. Na stechu vede požární žebík s hadicovou 
koncovkou na obou koncích žebíku. Budova je kompletn zateplená, aby spl	ovala 
normové hodnoty na prostup tepla pro rodinné domy. 
Administrativní budova voln navazuje na montovanou halu a je rozdlena na kancelá
mistra, zámenickou dílnu, kompresorovnu a svaovnu. Ocelová montovaná 
konstrukce je ze systému firmy FEMONT OPAVA s.r.o., která sama provede její 
montáž. Hala se skládá z ocelových sloup se zavtrovacími táhly, ocelových 
píhradových vazník se stešními táhly a PUR panel obvodového plášt KINGSPAN 
KS1150TF tloušky 100mm. Jako stešní pláš jsou opt použity stešní PUR panely 
tloušky 120mm. Stecha je zde sedlová o sklonu 10%. Do haly vedou dvoje sekní 
garážová vrata o rozmrech 4000 x 3650 mm s vchodovými dvemi o rozmrech 
900 x 2250mm. Ostatní výpln otvor (vetn administrativní budovy) - okna jsou 
plastová. Zámenická hala je vedena jako samostatný požární úsek a je zde vyveden 
hydrant z VV, dále na stechu vedou dva požární žebíky s hadicovou koncovkou na 
obou koncích. 
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3.3 lenní stavby na jednotlivé stavební objekty 
Stavení 
objekt 
Popis stavebních objekt Cena bez DPH 
SO01 ZÁMENICKÁ DÍLNA     10 365 433,48 K
  Zemní práce       870 085,45 K
  Základy         626 766,04 K
  Hrubá spodní stavba     493 720,84 K
  Hrubá vrchní stavba     2 893 044,64 K
  Stecha         235 682,00 K
  Píky, otvory       1 996 298,83 K
  Omítky vnitní       414 209,07 K
  Podlahy, dlažby, obklady     2 107 646,48 K
  Kompletace       260 855,95 K
  Fasády         467 124,18 K
SO02 KANALIZACE VÝTLANÁ     97 906,13 K
SO03 KANALIZACE DEŠ
OVÁ     42 927,54 K
SO04 PLYNOVOD       18 500,00 K
SO05 ELEKTRIKA     9 352,00 K
SO06 VODOVOD       8 736,00 K
SO07 KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY 420 054,02 K
SO08 SADOVÉ ÚPRAVY A ZELE   110 397,60 K
 CELKEM cena bez DPH: 11 073 306,77 K
3.4 Stavebn technické ešení  
SO01 - Zámenická dílna
Zemní práce 
Ped zapoetím zemních prací bude provedena skrývka ornice s pemístním na 
skládku. Následn bude provedena odkopávka zeminy v prostoru stavby i navržené 
komunikace, dle návrhu geologa. Výkopy jam a rýh pro základové patky a pasy, budou 
Tab. 3-1: Ceny jednotlivých stavebních objekt
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provedené strojn - rypadlem, pouze základová spára bude dorovnána run. 
Vytžená zemina bude z ásti ponechána na pozemku investora k dalším terénním 
úpravám okolo objektu, zbývající zemina bude odvezena a uložena na píslušnou 
skládku. 
 Základy 
Jedná se o základové patky a pasy. Základové patky budou železobetonové, výztuž 
sítí  KARI KH 20 6/150x6/150 bude provedena v horní tetin patky, betonáž bude 
provedena do pedem pipraveného systémového bednní, betonem C 16/20. Pod 
patky bude provedena podkladní vrstva z prostého betonu C 5/7,5. Základové pasy 
z prostého betonu C 12/15. Pasy budou betonovány do rýh a ztraceného bednní 
z bednících tvárnic “BROŽ“, souastn s betonováním pas bude proveden podkladní 
betonová mazanina. Nad úrovní terénu budou základy provedeny ze ztraceného 
bednní z bednících tvárnic “BROŽ“. Z vnjší strany budou základy tepeln izolovány 
izolací "DEKPERIMETER tl.80mm".  
 Izolace proti radonu a zemní vlhkosti 
Na podkladní betonovou mazaninu bude provedená vodorovná izolace fólií “Fatrafol 
tl.1 mm“. Tato izolace bude chránna podkladní geotextilií “Geofiltex 63 300g/m2“. 
Izolaní pásy musí mít min pesahy 150 mm. Veškeré prostupy podkladní betonovou 
mazaninou musí být peliv izolovány. Tato izolace je navržena na stední radonové 
riziko.   
 Svislé konstrukce 
a) Nosné zdivo 
Nov navržené obvodové zdivo budovy administrativy a technického zázemí bude 
zdné na tl.440 mm z cihel “POROTHERM 44 PROFI“ P10 o rozmrech 440x248x249 
(mm), zdné na maltu POROTHERM PROFI DBM. Vnitní nosné zdivo bude zdné na 
tl.250 mm z cihel “POROTHERM 24 PROFI“ P10 o rozmrech 372x240x249 (mm), 
zdné na maltu POROTHERM PROFI DBM .  
b) Píky 
Nov navržené píky tl.150 mm budou provedené z cihel “POROTHERM 11,5 PROFI“ 
P10 o rozmrech 497x115x249 zdné na maltu POROTHERM PROFI DBM . Píky 
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tl.200 mm budou provedené z cihel “POROTHERM 17,5 PROFI“ P10 o rozmrech 
372x175x249 zdné na maltu POROTHERM PROFI DBM .  
Schodišt
Jedná se o vnitní stropní zateplené schody- vlez do stešního prostoru objektu 
administrativy a technického zázemí. Dodává firma “TRIANT – Kutná Hora“. 
Ocelová konstrukce haly vetn stnového a stešního plášt  
Ocelová konstrukce haly bude dodávána firmou FEMONT, která zpracovala projekt 
ocelové konstrukce, vetn opláštní stn haly PUR panely “KINGSPAN KS1150TF“ 
tl.100mm. Stešní pláš je rovnž navržený z PUR panel “KINGSPAN 1000RW“ 




Strop v objektu administrativy a technického zázemí bude tvoen podhledem ze 
sádrokartonových desek GKF GKFI tl.15mm, zateplený minerální izolací, vetn
provedení parotsné zábrany. Podhled bude zavšený na ocelové konstrukci stechy 
objektu. V hale je strop zárove	 stešní pláš, v kancelái mistra a v kompresorovn
bude provedený minerální podhled z kazet 600x600, zavšený na ocelových 
nosníkách.  
b) Peklady a prvlaky 
Navržené peklady "POROTHERM 7" se osazují svojí užší stranou (na výšku) do lože 
z cementové malty a u líce obou podpor se k sob zafixují mkkým (rádlovacím) 
drátem proti peklopení. Peklady nad okny a dvemi v obvodových stnách budou 
zatepleny vložením tepelné izolace mezi peklady. Prvlaky budou provedené z "I" 
nosník, mezi které se vloží plné cihly a ostatní se zabetonuje do výšky nosníku. Nad 
otvory v píkách budou rovnž osazeny peklady "POROTHERM 11,5". Peklady 
budou osazeny do maltového lože. 
c) Železobetonové ztužující vnce 
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Železobetonové ztužující vnce budou provedené z betonu C 16/20 a výztuže 10 216. 
Vnjší ŽB vnce budou obezdny vncovou cihlou "POROTHERM" a tepeln
izolovány POLYSTYRENEM tl. 80 mm. Vnce budou provedené i na vnitních 
píkách, ve výškové úrovni viz. dokumentace.   
Úpravy povrch
a) Omítky vnitní 
Vnitní omítky jsou navrženy jako dvouvrstvé vápenocementové hladké, štukové, 
hlazené plstí. 
b) Omítky vnjší 
Vnjší omítka stn je navržená jako dvouvrstvá silikonová "BAUMIT škrábaná K2 
v odstínu dle výbru investora.   
 c) Keramické obklady 
Vnitní obklady budou provedené z keramických obkladaek do výše pro píslušné 
místnosti uvedené v projektu. Prostupy obklady budou vrtány a probroušeny, nikoliv 
vylamovány. V místnostech, kde jsou navrženy keramické dlažby, budou provedené na 
stnách soklíky z této dlažby do výšky 150mm a 100 mm. Formát i barva obkladu bude 
vybráno investorem. 
d) Vnjší zdivo soklu 
Vnjší zdivo soklu bude zateplené a opatené mozaikovou omítkou “BAUMIT“. Nutné 
provedení strkové izolace dle systému “BAUMIT“.  
Podlahy 
V projektu jsou navržené podlahy keramické, PVC a pancéové betonové . Skladby 
podlah viz píloha. 
Zastešení 
Zastešení haly je provedené sedlovou stechou. Nosnou konstrukci stechy tvoí 
ocelové vazníky, které jsou souástí ocelové konstrukce haly. Zastešení objektu 
administrativy a technického zázemí je navržené pultovou stechou, nosnou konstrukci 
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stechy budou tvoit ocelové krokve, mezi které budou osazeny ocelové krokviky po 
vlašsku. Konstrukce stech je ešena v ásti ocelové konstrukce. 
Stešní krytina 
Stešní pláš haly, objektu administrativy a technického zázemí je navržený z PUR 
panel “KINGSPAN 1000RW“ tl.120mm. 
Výpln otvor
a) Okna 
Okna budou plastová, jednoduchá otevíravá, jedno a dvoukídlová, vyrobená na 
zakázku. Zasklení bude provedené izolaním dvojsklem. 
b) Dvee 
Vchodové dvee budou plastové, jednokídlové prosklené, výroba na zakázku. Vnitní 
dvee budou typové devné plné i prosklené, osazené v ocelových zárubních. Dodává 
firma "SAPELI" Polná . 
Klempíské výrobky 
Dešové svody, žlaby, kotlíky ,kolena atd. budou z eloxovaného plechu. Veškeré 
klempíské prvky jsou souástí dodávky ocelové konstrukce, vetn opláštní.   
Zámenické výrobky 
Ocelové konstrukce viz. samostatná složka této dokumentace.  
Malby a nátry 
Vnitní omítky budou penetrovány a opateny malbou. Zámenické konstrukce budou 
opateny základním nátrem syntetickým a vrchním nátrem syntetickým na kov 
v barevném provedení dle požadavku investora.  
Lešení 
Je uvažováno lehké typové lešení "HAKI". 
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Bezpenost práce 
Pi provádní veškerých prací na stavb je teba dbát bezpenostních pedpis
a platných norem. 
SO02 - Kanalizace výtlaná  
Objekt bude napojen na stávající veejnou tlakovou kanalizaci nov navrženou 
kanalizaní tlakovou pípojkou vedenou od erpací šachty. Do erpací šachty bude 
svedena vnitní splašková kanalizace objektu pomocí potrubí KG DN 200mm dle 
výkresu situace. Na sever od objektu bude vytvoena kanalizaní šachta. 
SO03 - Kanalizace dešová 
Dešové vody z haly, budovy administrativy a technického zázemí a ze zpevnných 
ploch a komunikace jsou svedeny do dešové kanalizace pes uliní vpust a šachty. 
Dešová kanalizace bude napojena na stávající dešovou kanalizaci v daném území. 
Opt budou použito potrubí KG DN 200mm. 
SO04 - Plynovod  
Novostavba bude pipojena na plyn ze stávajícího plynovodního pilíe, umístného 
v jižním rohu pozemku. V pilíi bude osazený i plynomr. 
SO05 - Elektrika
Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno ze stávajícího kombinovaného 
pilíku elektro, plyn, kde bude osazeno i mení pro novostavbu a zaízení staveništ. 
Pilíek je umístný v jižním rohu pozemku. 
SO06 - Vodovod pitný  
Objekt bude napojen na veejný vodovodní ad nov navrženou pípojkou. Od 
vodomru, osazeného v budov, budou provedené nové vnitní rozvody vody. 
SO07 - Komunikace a parkovací plochy  
Venkovní povrchové úpravy zpevnných ploch budou vytvoeny z betonové dlažby tl. 
80mm pod chodníky a 100mm pod komunikacemi a parkovacími plochami. Tyto plochy 
se nacházejí ped objektem, ped vjezdy a vchodem do objektu a koní na hranici 
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pozemku, kde je vjezd z vedlejší komunikace. Pod samotnou dlažbou bude zhutnno 
kamenivo frakce 32-64mm vibraním válcem, které bude zárove	 použito v zaízení 
staveništ jako vnitrostaveništní komunikace. Nejprve se tyto plochy ohranií 
zabetonovanými obrubníky a dále budou v rámci dokonování pidány postupn frakce 
16-32 mm a 12-16 mm také hutnné už jenom vibraní deskou (soubžn pobží 
práce sadových úprav a zelen, v rámci kterých budou obrubníky z venkovní strany 
obsypané zhutnnou zeminou, aby se vibracemi pi vibrování štrku nerozlezly)  a dále 
vyrovnávací posyp drt frakce do 6mm, na kterou již bude pímo kladena dlažba. Po 
pokládce budou spáry dlažby zapískovány a ješt jednou se dlažba pejede vibraní 
deskou opatenou gumovou podložkou. 
SO08 - Sadové úpravy a zele  
Jedná se o úpravy všech venkovních ploch krom komunikací a chodník. Tyto plochy 
budou upraveny a svahovány ornicí,  která se bude nacházet na skládce zeminy, jež 
bude vytvoena pi zemních a výkopových prací. Po vyrovnání a vyspádování budou 
plochy  osazeny travním semenem a zasázeny drobné koviny dle pání investora. 
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4 NÁVRH ORGANIZACE ZAKÁZKY 
4.1 Úastníci projektu  
Úastníky projektu mohou být právnické nebo fyzické osoby, kterých se realizace dané 
zakázky (stavby, projektové dokumentace, nebo zakázky jiného typu) njakým 
zpsobem dotýká popípad se na ní podílejí. Podíváme-li se z pohledu projektu 
výstavby jedná se o tyto úastníky: 
Stavebník (investor) je osoba, v jejímž zájmu a zámru je stavba realizovaná. Jako 
investor je považována osoba, která do projektu vkládá finanní prostedky za úelem 
zisku nebo jiného prospchu. 
Vlastník je osoba, která má vlastnická práva k pozemkm nebo stavbám na tchto 
pozemcích a je zapsána v katastru nemovitostí. 
Uživatel je obecné oznaení pro osobu, která bude daný výsledek projektu užívat a
už v zájmu zisku nebo dosažení jiných cíl.  
Vtšinou je stavebník, vlastník a uživatel jedna osoba oznaovaná pouze jako 
stavebník i investor. V pípad developerské spolenosti, se mže provádt stavba na 
pozemku majitele, odlišného od investora, který nadále danou stavbu pronajme 
uživateli a to všechno za specifických podmínek stanovených mezi všemi úastníky. 
Projektant je oznaení pro osobu ovládající procesy potebné k píprav a realizaci 
daného stavebního díla. Mže se jednat o dodávku projektové dokumentace na 
rzném stupni rozpracovanosti (pro územní ízení, stavební ízení, dokumentace 
provádcí, skuteného stavu nebo jiná) nebo dokumentace projektového ízení v. 
rozpot a jiných náležitostí. 
Dodavatelem se oznauje osoba popípad subjekt, který se závazn smluvn uváže 
k dodávkám nebo plnní pedmtu smlouvy ve prospch nkterého úastníka projektu. 
Sám se snaží vynaložit co nejmenší náklady a tvorby maximálního zisku a s tím 
udržování stanovené kvality a dobrého jména spolenosti. 
Vyšší dodavatel figuruje jako dodavatel, který do své dodávky mimo jeho výrobních 
a pracovních kapacit zahrnul také jím nakupované výrobky a dodávky prací. Pokud se 
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jedná o dodavatele, který dodává pímo stavebníkovi, jedná se o zhotovitele stavby 
nebo taky generálního dodavatele.  
"V komplexní píprav a realizaci projekt spojených s výstavbou se asto používá 
pojem inženýring (engineering), který obvykle oznauje: 
• obstarání vcí investora- zejména veejnoprávních ve funkci stavebníka 
• kompletaci výrobk, prací a služeb potebných k píprav a realizaci projektu 
pojeného s výstavbou 
• ízení pípravy a realizace projektu spojeného s výstavbou 
• zabezpeení dokumentace projektu (zpracováním, nakoupením nebo pevzetím 
od objednatele) 
Inženýring se dlí na investorský a dodavatelský, podle psobnosti bu investora nebo 
psobnosti zhotovitel - vyšších dodavatel." [3, str.36] 
4.2 Charakteristika dodavatelského systému  
Dodavatelský systém je zvolený strukturní systém dodavatelé, kde jsou jasn smluvn
definované vztahy mezi jednotlivými dodavateli a vlastníkem vedoucích ke zhotovení 
stavebního díla. Struktura závisí hlavn na tom, jak velké je vlastník (investor) ochoten 
a schopen nést riziko spojené s projektem a jak velké investice je ochoten vynaložit. 
Rozlišujeme dva typy dodavatelských systém, které leží mezi dvma limitními 
pípady. 
• vlastník má jednu smlouvu s vyšším dodavatelem stavby (generálním 
dodavatelem) 
• vlastník uzave smlouvy jednotliv s každým dodavatelem zvláš
innost zhotovitelská respektive dodavatelská zahrnuje provádní a dodávku 
stavebních a montážních prací a to vetn jejich vnitní asové, místní, vcné 
a technické koordinace. Zhotovitelem tchto prací je fyzická nebo právnická osoba 
k tomu povená a zpsobilá (kvalifikovaná). Dodavatelský systém mžeme rozdlit na 
3 rzné typy z pohledu velikosti a komplexnosti dodávky co se technologií týe. Prvním 
druhem je dodávka obyejné stavby bez technologie, druhým a tetím je typ stavby, 
kde se poítá s dodávkou technologií. Hlavní rozdíl mezi tmito dvma typy je v tom, 
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kdo zajistí dodávku technologií, jestli dodávku zajistí investor nebo sám hlavní 
dodavatel. V prvním pípad dodávku technologií provede hlavní dodavatel, od 
zpracování základní dokumentace (Basic design) až po kompletní dodávku a zkušební 
provoz. Tam zhotovitel ruí za kvalitu jak samotného zpracování stavby, tak za kvalitu 
výsledných produkt vypracovaných technologií. Hlavní dodavatel však nemusí mít 
takové znalosti ani zkušenosti s dodávkou daného typu, a proto v druhém pípad
stavebník mže pivést dalšího dodavatele, mimo generálního, který obstará bu
dodávku základní dokumentace (Basic design), podle které pak generální dodavatel 
provede dodávku technologie, nebo stavebník pivede pímo hlavního dodavatele 
technologií. 
Z hlediska smluvních vztah je na prvním míst vlastník, který má jasný cíl a to za 
vyložení urité investice postavit stavbu s uritými vlastnostmi a parametry v uritém 
ase a na uritém míst. Dalším, kdo vstupuje do tohoto cyklu, je projektant, který 
vypracuje nutnou projektovou dokumentaci, která je poteba k dosažení cíle. V 
poslední fázi pistupuje dodavatel, který cíle uskutení bu vlastními dodávkami nebo 
pes další dílí dodavatele. S každou smlouvu je spojeno urité riziko, a tím spíše 
jedná-li se o koloto dodavatel z pohledu chyb a už investora nebo dodavatel. Pro 
investora je nejjednodušší penést velkou ást rizika na jednoho vyššího dodavatele, 
který dále sepíše smlouvy s dalšími dodavateli, kde odebírá odpovdnost za správnost 
a funknost práv tchto dílích dodávek. Vyšší dodavatel umí mnohem lépe 
a efektivnji nakládat s dalšími subdodavateli a riziky s tím spojená, respektive díky 
zkušenostem lépe eliminuje možnost rizika. Na vlastníkovi zstane tedy nejnižší riziko 
a na vyšším dodavateli nejvyšší. Hlavní dodavatel si však nad dílí dodávky pidá ješt
kompletaní pirážku, která mu kryje veškeré výdaje s vyjednáváním a ízením 
subdodavatele na stavb a dále pirážku rizikovou, která mu kryje rizika spojená se 
subdodavateli. Z toho plyne, že snížením rizika se zvyšuje cena a naopak. 
Údaje o stavebníkovi, investorovi, vlastníkovi, uživateli 
Stavebník – zadavatel 
Název akce: NOVOSTAVBA ZÁMENICKÉ DÍLNY CHOTBO 2804/13 
Investor: Miroslav Marek, Nová Ves u Chotboe 186, Nová Ves u Chotboe 582 73 




Pozemek p..: 2804/13 
Jedná se o firmu na poli psobnosti strojírenství, kde pedmtem jejich podnikání je 
lehké obrábní kov pomocí soustruh, brusek, CNC a následné zkoušení hotových 
díl pomocí kompresor a jiných tlakových zaízení. Zámr novostavby je pesthovat 
firmu z pronajímané dílny z Nové Vsi u Chotboi do pístupnjší, novjší haly 
v Chotboi. Zadáním pro stavebníka je provedení stavby vetn dodávek zaízení. 
Sthování, technologii a zkušební provoz si investor zajistí sám. 
Údaje o dodavateli  
Na základ stanovených parametr, splnní všech podmínek a nabídkové ceny pro 
realizaci zakázky Novostavby zámenické dílny byla pro realizace této stavby 
investorem vybrána stavební firma StavACK s.r.o. jako generální dodavatel stavby. 
Pedmt dodání je kompletní projektová dokumentace v. všech píloh a následná 
realizace stavby konící až kolaudaním ízením a pedáním stavby investorovi. 
Tato stavební firma sídlí v Chotboi a její psobnost dosahuje po celém okrese 
Havlíkv Brod. Zabývá se projekcí, rozpotáskou inností a následn na to navazuje 
stavebními pracemi novostaveb rodinných domk, stedn velkých hal nebo obanské 
zástavby a vybavenosti a také rekonstrukcemi, sanacemi a pístavbami a pracemi 
menšího rozsahu.  
4.3 Historie a souasnost stavební firmy 
Za stavební firmou StavACK s.r.o. figuruje jako hlavní osoba Radek Fialka, který zaal 
podnikat na živnostenské oprávnní již od roku 1991. Pedmtem podnikání bylo 
živnostenské oprávnní na "Zednictví, Provádní staveb, jejich zmn a odstranní, 
Silniní motorová peprava do 3,5t, Výroba, obchod a služby". Roku 1998 založil s.r.o., 
kde navíc nabral zamstnance, jejichž poty se v prbhu lišily až do dnešní podoby. 
V roce 2004 se stala druhou odpovdnou osobou jeho dcera Ing. Veronika Fialková 




V souasné dob má firma svých stálých zamstnanc 25. Majitel s jednatelkou se 
zabývají shánním zakázek a dohledem nad jejich prbhem. Zakázku perozdlí 
podle její povahy píslušnému oddlení - projekci, píprav, realizaci a nebo jedná-li se 
o zakázku vtšího rozsahu, která potebuje vzájemnou spolupráci mezi více 
oddleními, pedají zakázku projektovému managerovi. Každé oddlení má svého 
vedoucího pracovníka, který rozdluje práci mezi ostatní zamstnance. 
4.5 Strojní a technické vybavení  
a) Doprava osobní 
• Firma zajišuje osobní dopravu svých pracovník pomocí: 
• CITROEN JUMPER s kapacitou 6 míst 2x 
• PEUGOT BOXER s kapacitou 6 míst 
• ŠKODA TAZ 1503 s kapacitou 5 míst 
• PEUGOT 306 – firemní automobily 3x 
• RENAUL SCÉNIC – firemní automobil projektového managera firmy 
b) Doprava nákladní 
• Firma nedisponuje s nákladními automobily, zemními stroji a autojeáby, najímá 
si je podle poteby. Vlastní pouze: 
• MULTICAR 25 – tístranný skláp 2x 
• Vysokozdvižný vozík DESTA DVHM 2522L – pro manipulaci ve sklad
• tažný vlek do 750kg (podléhá O skupiny B) - 2x 
c) Tžká mechanizace 
Stavební firma si najímá a pjuje tžké stavební stroje dle vlastní poteby a náronosti 
stavebního díla. 
d) Lehká mechanizace 
Míchaky, míchaky pro strojní zpracovávání smsí, míchadla, sbíjeky pneumatické, 
sbíjeky a vrtací kladiva, vibraní desky, vibraní pchy, motorové pily, ezaky, 
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sváeky, prmyslové pily, zemmiské nástroje, stavební výtahy, elektrické navijáky 
atd. 
e) Ostatní vybavení 
Lešení trubkové, haki lešení, alu lešení, stavební bu	ky 5x (kancelá, šatna, 
umývárna), bu	ky pro stavební materiál 2x, kontejnery 2x, atd. 
4.6 ídící vybavení a software 
Firma využívá mnoho program potebných pro její innosti. V projekci využívá 
program ArchiCAD pro píležitostné projektování, ale hlavn pro tvorbu vizualizací, 
3D model a výpis prvk. Dále se používá AutoCAD pedevším pro projektování. Co 
se týe pípravy staveb a rozpotování firma využívá rozpotáský program Kros 
spolenosti ÚRS Praha a.s., který využívá pedevším pro plánování vlastních zakázek 
s návazností na rzné subdodavatele, prbh stavební zakázky z finanního hlediska 
a dále také pro tvorbu rozpotu a dalších kalkulací. Pomocí MS Office se zpracovávají 
nejen písemné dokumenty, jako kup. smlouvy o dílo a další, ale firma také tží 
z empirických znalostí pro rzné výpoty stavebních materiál, stavební suti apod. 
v programu MS Excel v podprogramu Visual Basic. Projektový manager pro ízení 
rozsáhlejších projekt využívá programu MS Project. Pro evidenci materiál a vybavení 
je využito programu MS Access. Úetnictví podléhá finannímu oddlení, které pracuje 
navíc s programem POHODA. 
Firma dále disponuje rozsáhlým archivem plným píruek, norem, prospekt ale 
i obyejné odborné beletrie. Dále využívá i vlastní elektronický archiv a internet. 
  
4.7 Struktura a organizac
Obr. 4-1: Struktura organizace StavACK 
4.8 Reference
Reference StavACK s.r.o. od jejího vzniku až do sou
• Referenní novostavby a rozsáhlejší rekonstrukce.
• Kompletní rekonstrukce RD Hájkovi, 
• Kompletní rekonstrukce RD Hubá







ístavba RD Vodikovi, Chotbo.
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• Nízkoenergetický RD Svinný u Chotboe. 
• Novostavba RD Zmekovi, Chotbo. 
• Rozsáhlá rekonstrukce bytového domu, Brázdovi, Chotbo. 
• Novostavba RD Brázdovi, Chotbo. 
• Oprava a sanace kostelu v Nové Vsi u Chotboe. 
• Prmyslová hala firmy AUTOTECH, Chotbo. 
• Novostavba zdravotního stediska Chotbo
• Kanalizace v obci Bezdkov. 
• Sanace odborného uilišt Sloupno. 
• Pestavba haly NATE a.s Chotbo vetn dodávky technologie.  
• Vnitní pestavba dispozice AUTOGEN a.s. Chotbo. 
• Novostavba RD Roháovi Jihlava. 
• Zástavba rekreaních typových chatek Újezd u Prahy. 
• RD Zmekovi Píjemky. 
• Novostavba lisovny v Poátkách. 
• Pestavba památkového RD v Havlíkov Brod na námestí. 
• Typové RD v zástavb na výšin v Havlíkov Brod. 
• RD Lacinovi ve Vilémov. 
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Obr. 4-2: Rekonstrukce bytový dm Brázdovi 
Obr. 4-3: Prmyslová hala AUTOTECH 
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4.9 Subdodavatelé 
Stavební firma StavACK s.r.o. eší v rámci svých výrobních kapacit a možností pouze 
klasické zednické práce a montáže. Dílí specializované práce eší formou 
subdodávek, což je dobré hlavn po odborné a kvalitativní stránce tchto dodávek. 
Profesionální pracovníci subdodavatel mohou danou montáž i práci zajistit 
s vynaložením menších náklad, díky vynikající znalosti technologie a profesionálního 
vybavení ureného pímo na danou práci a také mohou výrazn snížit asové plnní 
dané práce. Hlavnímu dodavateli se vždy vyplatí provádt práce vlastními silami, 
dokud se nedostane do bodu vysoké náronosti na vybavení, na personál nebo na tzv. 
know-how. V takovém pípad je mnohem jednodušší využít subdodávek, kde se ješt
ásten navíc penese riziko na dodavatele, které jsou schopni jim efektivn elit 
a jsou na takové požadavky specializováni. 
Proces ízení subdodavatel zahrnuje: 
• specifikaci subdodávky (pedmt a definování subdodávky) 
• výbr subdodavatele (vyhledávání a výbr pro zajištní dodávky) 
• vlastní koordinaci a ízení subdodávek (vetn kontrolních procedur). 
Pi výbru subdodavatele se opíráme o jeho kvalitativní stránku, která vyplývá z: 
• kvalitativní úrovn dodávek kvantifikovaných na základ procenta závad 
• dodržování termín a asových plán dodávek 
• náklad plnní a pedevším jejich nemnnosti 
• odpovdnosti a kvality spolupráce, vstícnosti, komunikace a všeobecného 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.10 Organizaní struktura zakázky




4.11 Matice odpovdností 
Každý projekt je po stránce ízení lidských zdroj popsán svou organizaní strukturou, 
která vychází z podrobného rozpisu prací projektu. Tato struktura na bázi rozdlení 
odpovdností vyústí v tzv. matici odpovdností, která je vhodným nástrojem 
pomáhající manažerovi projektu pi obsazování projektových rolí.
Matice popisuje vztahy mezi jednotlivými úkoly ešenými v rámci projektu, projektovým 
týmem a externími subjekty (subdodavateli, stavebním úadem, investorem a dalších 
dotených subjekt). Dává do souvislosti hierarchické innosti projektu, organizaní 
strukturu projektu a jednotlivé typy vztah.  
Organizaní struktura projektu je uvedena v jednotlivých sloupcích matice uvedením 
jmen jednotlivých subjekt (orgány a instituce, koordinátor projektu, manažer projektu, 
projektanti, dodavatelé, subdodavatelé a další). V ádcích jsou pak uvedeny popisy 
veškerých jednotlivých úkol a ástí prací nebo dodávek, které se na daném projektu 
vyskytují. Vzájemným vztah mezi sloupcem a ádkem je oznaen typem odpovdnosti, 
které mohou být tyto: 
S.....spolupracuje 
.....ídí, zadává, kontroluje a pebírá 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.12 Pípravná fáze výstavby 
4.12.1 Zákony a pedpisy upravující pípravu a realizaci stavby  
U proces pípravy, realizace a užívání staveb se zapojuje ada úastník, jejichž 
vzájemné vztahy, innosti a hlavn výsledky tchto inností se musí uritým zpsobem 
omezit (regulovat) a k tomu slouží jako nástroj platná legislativa (zákony a vyhlášky), 
innosti orgán veejné zprávy (místní uzemní orgány obcí a kraj, MMR - ministerstvo 
pro místní rozvoj, MO - ministerstvo obrany), doporuené standardy tedy normy 
a dobré mravy. Základními právními pedpisy pi píprav a realizaci staveb jsou 
pedevším: 
• zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve znní novel, 
• zákon . 40/1964 Sb., obanský zákoník, ve znní novel 
• zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní novel 
• zákon . 262/1964 Sb., zákoník práce, ve znní novel 
• zákon . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znní novel 
• zákon . 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architekt, o výkonu povolání 
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, ve znní novel 
• zákon . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znní novel 
• zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní novel 
• zákon . 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní novel a zákon 
. 138/2006 Sb., doplující zákon . 137/2006 Sb. 
• zákon . 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znní novel 
• zákon . 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péi, ve znní novel 
• vyhláška MMR .131/1988 Sb., o územn plánovacích podkladech a územn
plánovací dokumentaci 
• vyhláška MMR .132/1998 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení 
stavebního zákona 
• vyhláška MMR . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
• vyhláška 135/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
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• vyhláška 433/2001 Sb., stanovení technických požadavk pro stavby pro plnní 
funkcí lesa 
• Naízení vlády 163/2002 Sb., stanovení technických požadavk na vybrané 
stavební výrobky 
• naízení vlády 190/2002 Sb., stanovení technických požadavk na stavební 
výrobky oznaované CE 
Ostatní zákonné požadavky a pedpisy se týkají bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
a ochrany životního prostedí, které jsou všechny blíže charakterizovány a popsány 
v kapitole 5.5. 
Nutno dodat, že zde nejsou vypsány všechny zákony, vyhlášky, naízení vlády, normy 
a další právní pedpisy. Ne všechny vždy musí nutn souviset s projektem, je vždy 
zapotebí si urit jaká legislativa se projektu dotýká. A vždy je velmi dležité sledovat 
jejich aktuálnost, nebo vycházejí jejich novely a dodatky. 
4.12.2 ízení ped zapoetím stavby  
Vtšinou probíhá na stran investora od zpracování podnikatelského zámru i studie 
proveditelnosti, pes vypracování dokumentace pro stavební ízení a projektové 
dokumentace zadávací (asto bývá shodná s dokumentací pro stavební povolení), ale 
i tato ást vytvoení dokumentace mže spadnout na bedra dodavatele. A už tak i 
onak, jedná se o legislativu stavby, i její zákonné oprávnní. Zahrnují innosti spojené 
se získáním oprávnní zahájit stavbu a po jejím dokonení ji uvést do provozu, 
respektive legáln ji uvést k užívání. K zahájení stavby je nutné podle povahy stavby 
projít nkolika legislativními procesy povolení stavby na základ píslušného zákona. 
Tyto stavební úkony eší stavební úady, jsou totiž dalším úastníkem stavebního 
procesu a to po celou dobu trvání stavby až do kolaudaního ízení. Proces samotné 
pípravy koní mnohem díve a to vydáním stavebního povolení i povolení na základ
stavebního ohlášení. 
Z hlediska stavby mže legislativní proces pípravy obsahovat tyto kroky: 
Prvním krokem je územní ízení, které podléhá stavebnímu zákonu . 183/2006 Sb., 
a pojednává o tom, zda daná stavba nezasáhne do územního rázu, zda je dle daného 
územního plánu možné zde danou stavbu dle jejího úelu postavit. Výsledkem tohoto 
procesu je územní rozhodnutí. 
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Dalším základním krokem je stavební povolení, popípad ohlášení stavby, jež je 
výsledkem stavebního ízení, které vede píslušný stavební úad. Je ohranieno 
píslušnou legislativou stavebního zákona . 183/2006 Sb., stavební zákon. Mže se 
jednat o stavby, které nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení, stavby které 
podléhají pouze stavebnímu ohlášení a stavby, které podléhají stavebnímu povolení. 
Ke stavebnímu povolení jsou povolány všechny subjekty, kterých se zámr stavt 
mže týkat a mají možnost se k dané stavb vyjádit a podat námitky, na které 
stavební úad však nemusí brát zetel. Stavební zákon dále stanovuje lhty 
k jednotlivým úkonm k vydání povolení nebo souhlasu, i o zamítnutí a možného 
odvolání. Výsledkem je tedy stavební povolení nebo souhlas, které jsou platné po dobu 
dvou let od jejich vydání. 
Tyto první dva kroky se týkají naprosté vtšiny staveb, mžeme se ovšem setkat i se 
stavbami, které potebují speciální pístup, tedy podléhají dalším procesním krokm. 
Legislativní proces, ten posuzuje vliv stavby na životní prostedí (EIA). Jedná se o 
posouzení pedevším staveb prmyslových a staveb vtšího rozsahu, zkoumá se, zda 
stavba nepízniv neovlivní okolní prostedí. Tomuto ízení podléhají stavby uvedené 
v zákonu o EIA a nutnou podmínkou je kladné stanovisko. Pro tyto stavby je to první 
krok v procesním ízení. 
Integrované povolení (IPPC) platí pouze pro nkteré typy technologických staveb a to 
pedevším staveb nakládající s nebezpenými látkami, staveb vypouštjících škodlivé 
látky do okolí. Získání tohoto povolení je nutnou souástí stavebního povolení u tchto 
staveb. [2] 
4.12.3 Stavebn technologická píprava  
Stavebn technologická píprava je píprava, kterou si každá firma musí zajistit sama 
na daný projekt, podle vlastních zvyklostí a zkušeností, protože nikde není v legislativ
stanovena. Nutno dodat, že se jedná o velmi zásadní vc, co se pípravy celkového 
projektu týe, nebo nasazení technologických metod a postup ovlivuje pístup 
k daným pracím a nakládáním se surovinami, materiály a dalším zaízením celé 
stavby. Technologie pedstavuje stavební proces, jehož výsledkem mže být polotovar, 
ást konstrukce nebo ást stavby. Správné zvolení technologie a její efektivní nasazení 
je pitom hlavním ovlivujícím faktorem pi tvoení rozpot a posléze i výpotu 
reálných náklad stavby. 
Výsledkem stavebn technologické p
Skládá se z vypracovaného modelu naplánovaných výro
prostorové, technické, technologické a 
všechny fáze výstavby je STP stejn
na stupni poznání stavby. Základní dokumentace STP 
a rozbor, asový graf a 
kontrolní a zkušební plány a dokumentace za
kapitole - "Dokumentace výrobní p
Hlavní snahou technologické p
úspšnou realizaci stavby s d
pípravu. Mžeme ji rozd
a výrobní pípravu, což nejlépe vystihuje obrázek níže.
Obr. 4-5: Schéma vazeb stavebn
Pedvýrobní píprava
zadávacího projektu nebo základního projektu (Basic
ceny.  
Výrobní píprava navazuje p
hlavn - kalkulaci vlastních náklad
mechanizmy), musí vy
asový plán výstavby, p
technologické pedpisy (pro druhy prací, které nejsou stanovené v n
práce nebezpené) a vymezit si kontrolní a zkušební plány. To vše
takovým zpsobem, aby bylo dosaženo plynulo
nepekroení asových lh
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ípravy je stavebn technologický projekt (STP). 
bních proces
asové analýzy stavebního proc
 strukturovaný, liší se však náplní, kter
- technologické schéma 
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ípravy ízení realizace".
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 technologické pípravy [4 s. 43]
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materiál a dalších prostedk a to vše s dosažením nejvyšší úspornosti vlastních 
výdaj. 
Provozní píprava je fází celkového projektu, která nám aktualizuje stav jednotlivých 
parametr. Jedná se pedevším o dosažení dílích cíl v ase (nákladových, vcných) 
a jejich odchylek od plánu. V této fázi zpracováváme operativní plán, seznam úkol
a prací na staveništi a aktualizujeme dokumentaci stavebn technologického projektu 
(STP) v prbhu stavby. 
Mezi pedvýrobní pípravou a samotnou výrobní pípravou se staví ješt smluvní 
ujednání mezi investorem (stavebníkem) a dodavatelem. Ve smluvním ujednání se 
stanovuje doba splatnosti plateb, jejich zpsob a fakturace a pípadné sankce, za 
nedodržování nkterých bod smlouvy. 
4.12.4 Typy smluv  
Obchodní smlouvy se týkají fyzických a právnických osob a podléhají v R zákonu 
. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní novel a zákonu . 40/1964 Sb., obanský 
zákoník, ve znní novel, týkajících se uzavírání smluv, kde se vyskytuje fyzická osoba 
(živnostenské oprávnní). Pokud se jedná o pípad, kde je jedna z úastnných osob 
zahraniní, zvolí se právní systém z jedné ze zemí a to dle dohody mezi úastníky. 
Uzavení smlouvy a vyjednání nejvhodnjších parametr pro stanovení podmínek je 
jednou z nejdležitjších inností v rámci stavebn technologické pípravy staveb. 
Spolupracující subjekty si mezi sebou vyjednávají rzné druhy smluv. Ty vždy musí 
obsahovat pedmt smlouvy a zpsob jeho plnní, který musí být jednoznan popsán, 
aby nedocházelo k rzným výkladm.  
"Smlouva musí obsahovat: 
• údaje o druhu smlouvy, o zákonu, podle kterého (pípadn jakých jeho 
paragraf) byla sepsána 
• identifikaní údaje smluvních stran 
• pedmt smlouvy 
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• datum a podpisy smluvních stran (podpisy plnohodnotného obchodního 
zastoupení firmy - to znamená podpisy všech spoleník, kteí jednají spolen
jménem firmy, pokud nemohou jednat samostatn) 
• To jsou tzv. závazná ustanovení. Nedodržením tchto ustanovení je smlouva 
neplatná." [7, str. 32]
Smlouva o uzavení budoucí smlouvy 
• definovaná podle § 289 až 292 obchodního zákoníku 
V této smlouv se jedna nebo dv strany zavazují uzavít smlouvu ve stanovené dob
s uritým pedmtem plnní, jenž je uren v této smlouv. Zaváží se k podepsání 
budoucí smlouvy za již známých podmínek. Nesplní-li zavázaná strana podmínky 
v uzavené v této smlouv, mže být soudn stíhána o ušlý zisk nebo jinak 
sankciovaná. Obsah této smlouvy je dvrný a mimo pedmtu plnní obsahuje 
podmínky a sankce po odstoupení od této smlouvy. Pedmtem smlouvy mže 
napíklad být smlouva o dílo týkající se njaké zakázky pi vítzství ve výbrovém 
ízení. 
Kupní smlouva 
• uzavírána podle § 400 až 470 obchodního zákoníku 
"Smluvní strany jsou prodávající a kupující. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje 
dodat kupujícímu vc movitou, urenou k prodeji a kupující se zavazuje za ni zaplatit 
kupní cenu." [7, str.33] Pedmtem této kupní smlouvy mohou být pouze vci movité a 
kupní cena musí být dohodnuta nebo jasn ureno, jakým zpsoben bude cena 
dodaten stanovena. 
Smlouva mandátní 
• podléhá § 566 až 576 obchodního zákoníku 
Smlouvu mohou uzavírat dv strany mandant a mandatá. "Mandátní smlouvou se 
zavazuje mandatá, že pro mandanta na jeho úet zaídí za odmnu obchodní 
záležitosti uskutenním právních úkon jménem mandanta nebo uskutenním jiné 
innosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to dohodnutou odmnu." [7, s.33] 
Mandatá je povinen vždy jednat dle pokyn mandanta a o všem ho vždy informovat, 
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mže se odchýlit od pokyn pouze tehdy, je-li to ve prospch mandanta. Jako píklad 
si mžeme pedstavit stavební dozor na stavb. 
Smlouva o dílo 
• uzavírá se podle § 536 až 565 obchodního zákoníku 
Jedná se o nejastji používaný typ smlouvy, kde se objednatel zavazuje zaplatit 
uritou ástku zhotoviteli za provedení uritého díla, jehož výsledkem mže být 
zhotovení urité hmotné vci, pokud se na to nevztahuje smlouva kupní, montáž urité 
vci, údržba, oprava nebo úprava. Ve smlouv musí být dohodnuta cena nebo alespo
ureno její budoucí stanovení.  
Smlouva o dílo vtšinou obsahuje: 
• identifikaní údaje smluvních stran 
• pedmt plnní, popis díla 
• cena za dílo  
• platební podmínky 
• termín ukonení díla, pípadn stanovení dílích kontrolních termín
• penále a sankce za neplnní pedmtu nebo odchylky od plánu 
• porušení smlouvy a vyšší moc 
• základní podmínky pro realizaci díla 
• zpsob pevzetí díla, kontrola kvality a záruky za provedené dílo 
• zvláštní ujednání 
• datum a podpisy smluvních stran 
Komisionáská smlouva 
• definovaná v obchodním zákoníku pod § 577 až 590 
Komisioná se zavazuje, že zaídí vlastním jménem pro komitenta na jeho úet njakou 
obchodní záležitost pomocí právních úkon za uritý obnos, který komitent musí 
zaplatit komisionái. Tato smlouva je obdobou smlouvy mandátní, ale s tím rozdílem, 
že dává komisionái (mandatáovi) více pravomocí a více volnosti ve smluvním vztahu. 
V praxi se mže jednat o spojení klienta, který potebuje zaídit uritý úkon, na který 
sám nemá kvalifikaci, tak uzave smlouvu s kvalifikovaným (zákon oprávnným) -
 komisionáem. 
4.13 Realizaní a výrobní fáze
4.13.1 Etapy výstavby
"Fáze realizace stavby bývá vymez
prací na staveništi. Obsah fáze realizace projektu 
• ízení realizace výstavby na staveništi
• ízení rizik v procesu výstavby
• ízení zmn v procesu výstavby
• dohled a dozory b
V rámci pípravy se pro pot
z hlediska jejich funkce na 
Tyto ásti jsou dále rozd
navzájem na sebe navazujících stavebních prací nebo
vetn montáží, které tvo
výrobní fáze pak probíhá na staveništi a je tzv. st
koneným výsledkem je stavební dílo.
Rozlenní na jednotlivé etapy v
novostavby zámenické dílny. Ta je rozd




ena pedáním a pevzetím staveništ
je úelné do ty
hem výstavby" [13] 
ebu ízení projektu rozdlí stavební objekty na menší celky 
ásti (stavební, technologickou nebo p
lené na jednotlivé technologické etapy, což 
 dodávek stroj
í spolen ucelenou ást stavebního objektu. Samotná 
aveništním výrobním procesem, jehož 
etn popisu jsou demonstrovány níže na projektu 
lena na osm stavebních objekt





 a zaízení 
.
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4.13.2 Stavební deník  
Je definovaný ve stavebním zákon .183/2006 Sb., dle § 107 musí být veden 
u staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úadu. Stavby 
definované podle § 104 tohoto zákona všech písmen odstavce dva postaí pouze 
jednoduchý záznam o stavb. Vždy je povinen ho vést zhotovitel stavby, krom stavby 
zhotovované se svépomocí. Do stavebního deníku jsou oprávnny provádt záznamy 
stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádjící 
kontrolní prohlídku stavby, osoby vykonávající stavební dozor, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor, koordinátor bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, 
popípad i autorizovaný inspektor u stavby, které vydal podle § 117 certifikát. 
Stavební deník se vede ode dne pedání a pevzetí staveništ až do dne dokonení 
stavby, popípad i do odstranní vad a nedodlk pi kontrolní prohlídce. Po 
dokonení stavby pedá zhotovitel originál stavebního deníku nebo zjednodušeného 
záznamu o stavb stavebníkovi. Stavební deník musí být pístupný kdykoliv v prbhu 
práce na staveništi všem oprávnným osobám a dále musí obsahovat pouze originální 
listy, které jsou postupn íslovány a také musí obsahovat píslušný poet kopií pro 
oddlení dalším osobám. Nesmí se v nm vynechávat žádné místo. Záznam 
o provádných pracích se provádí v ten samý den, jako se provádjí dané práce. 
V pípad, že všechny zúastnné osoby jsou držitelé el. podpisu, mže se stavební 
deník vést elektronickou formou. 
Obsah stavebního deníku: 
• Základní údaje o stavb (název a místo, datum ohlášení stav.  úadu, informace 
o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi a všech dalších úastník na daném 
stavebním díle, údaje o stavební dokumentaci, záznamy o prbhu provádní 
stavebních a montážních prácích a záznamy o mimoádných událostech bhem 
stavby). 
• Dále se zaznamenávají innosti a okolnosti, které mají vliv na postup prací 
a použití materiál, zajištní stability a kvality, bezpenou instalaci, revize 
a zkoušky elektromontáží a dalšího zaízení a  pojednání o BOZP. 
• Provádí se pravidelné denní záznamy, kde jsou hlavní základní údaje: 
• údaje o poasí, maximální a minimální teplot
• údaje o stavu vody, jestliže je to pro práci dležité 
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• údaje o potu pracovník podle jednotlivých profesí 
• údaje o pracovní dob s vyznaením perušení práce a pop. s dvody tohoto 
perušení 
• údaje o potu odpracovaných hodin podle jednotlivých kategorií pracovník
• údaje o spotebovaném materiálu (pevážn hlavní materiál) 
• údaje o postupu prací 
• údaje o pohybu stroj po staveništi [14] 
4.13.3 Zkoušky  
Probíhají od okamžiku zahájení stavebních prací a koní poslední zkouškou 
funknosti. Používají se hlavn ke kontrole kvality provedených stavebních prací 
a technologických dodávek a prací v prbhu výstavby. Zkoušky rozdlujeme do tí 
základních skupin.
Zkoušky kvality na staveništi
Jedná se o zkoušky kvality podle norem sjednaných ve smlouv. Vždy musí vyhovovat 
platným zákonm na daném území, u nás tedy zákonm R a velmi asto se ve 
smlouv objevuje i norma SN. Jako píklad si mžeme uvést u stavebních ástí 
únosnost základové spáry, rovinnost ploch, vodotsnost kanalizace. Nebo zkoušky 
technologického zaízení staveb (TZB), kupíkladu tsnost vzduchotechniky (VZT), 
tlaková zkouška vodovodu a mnohé další.  
Inspekce u výrobce
Tyto zkoušky se vtšinou týkají technologického zaízení, které mže být náronjší na 
pepravu, kde by pevoz nefunkní (nekvalitní) technologie byl neekonomický nebo 
z pohledu odstraování závady proveditelný pouze v sídle dodavatele technologie. 
Funknost provuje generální dodavatel technologie za úasti stavebníka. Cílem 
kontroly je provit kvalitu provedení a požadovanou funknost.  
Zkoušky funkce  
Tyto zkoušky jsou provádny po dokonení montáže. Ped zahájením zkoušek musí 
být prokázána bezpenost zaízení platnou revizí a pedložením certifikát. Tyto 
zkoušky probíhají ve tech krocích. 
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Individuální zkoušky - ovují funkci jednotlivého zaízení, první zkouška bývá vtšinou 
provedena hned po montáži samotným dodavatelem, pro ovení správnosti montáže. 
Nebo tato zkouška mže být provedena náhodn pro ovení funknosti. 
 Komplexní zkoušky - tyto zkoušky mají za úkol provit funkci zaízení jako celku, kde 
jednotlivé testy mají prokázat, že celek je schopen provozu. Provádjí se dva typy - 
studené zkoušky (Cold-test) s náhradními médii nebo teplé zkoušky (Hot-test) 
s reálnými médii. 
Garanní test - jedná se o test, který kontroluje dosažení parametr stanovených ve 
smlouv dodávky pro vybrané zaízení. Úspšný garanní test je podmínkou pro 
pevzetí dodávky popípad celé stavby. [2] 
4.13.4 Zkušební provoz  
Stavební zákon výstavbu od provozu rozdluje kolaudaním souhlasem k používání 
stavby. U technologických staveb je mezi výstavbou a trvalým užíváním ješt zkušební 
provoz, který dle stavebního zákona opravuje provozování stavby na plnou kapacitu, 
výrobu a prodej výrobku. Tento provoz má za úkol odhalit nedostatky technologií po 
stránce výroby, ale také po stránce splnní požadavk, které mohly pro stavbu být 
ureny v procesu jejího povolování (více v kapitole o "ízení ped zapoetím stavby"). 
Jedná se spíše o odpady zneišující okolí (odpadní vody, limity emisí) nebo napíklad 
míra hluku. 
4.13.5 Uvedení stavby do provozu  
Ve smyslu stavebního zákona, lze dokonenou stavbu zaít pln užívat u budov 
ohlášených po ohlášení stavebnímu úadu a u budov podléhající stavebnímu ízení až 
po vydání kolaudaního souhlasu. To je vydáno na základ kolaudaního ízení, které 
vede stavební úad na základ písemné žádosti stavebníka, které musí obsahovat: 
• jméno a adresu navrhovatele 
• oznaení a místo stavby 
• datum a íslo jednací stavebního povolení 
• pedpokládaný termín dokonení stavby 
• termín úplného vyklizení staveništ a dokonení úprav okolí stavby 
• údaj, zda bude provádn zkušební provoz, a dobu jeho trvání 
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Stavební úad urí termín konání kolaudaního ízení a pizve k nmu veškeré dotené 
orgány státní správy a to nejmén sedm dní pedem. Je-li poteba, pizve stavební 
úad i zhotovitele nebo projektanta, jež nejsou úastníky ízení. 
V kolaudaním ízení stavební úad zkoumá, zda byly dodrženy veškeré podmínky 
územního a stavebního povolení, dále že stavba nebude nijak ohrožovat zdraví osob, 
životní prostedí, bezpenost práce a technických zaízení. Na závr vydá kolaudaní 
rozhodnutí, kterým se povoluje užívání stavby k uritému úelu. [15] 
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5 DOKUMENTACE VÝROBNÍ PÍPRAVY ÍZENÍ 
REALIZACE 
5.1 Fáze pípravná  
5.1.1 Píprava staveb a dokumentace  
Fáze pípravy realizace staveb zkoumá vazby mezi prvky výrobního procesu stavby 
a objektu ureného k dalšímu užití. Trvá od uzavení smlouvy až po zahájení vlastní 
výstavby na staveništi (tedy doby samotného ízení výrobního procesu). Hlavní inností 
je v této fázi vypracování realizaní dokumentace (Detail Design) a další dokumentace 
potebné pro realizaci stavby. Hlavní ást realizaní dokumentace tvoí stavebn
technologický projekt (STP). Jeho hlavním úkolem je zpracování optimálního návrhu 
prbhu realizace stavby co se týe ízení a zajištní materiálových, lidských, strojních 
a finanních zdroj, jejich možné kapacity a rzného peskupování bhem stavby a to 
vše v závislosti na ase a prbhu stavby. Píprava staveb zahrnuje následující fáze: 
5.1.1.1 Pedvýrobní píprava 
V této chvíli už má stavebník jasný svj zámr investovat svoje prostedky k dosažení 
uritého plánovaného cíle. Zatím ale nemá pesn stanoveny technologické postupy 
projektu, projektovou dokumentaci ani celkovou cenu projektu. Pro stanovení tchto 
neznámých nastupuje vypracování studie przkumu místního trhu dané lokality, 
popípad staveništ, projektování základní studie - architektonické, proveditelnosti 
nebo marketingové a první krok legislativní pípravy (jedná-li se o technologickou 
stavbu) studii hodnocení vlivu stavby na životní prostedí (EIA). Poté následuje 
vytvoení projektové dokumentace ke stavebnímu ízení a zpracování nabídky. 
5.1.1.2 Výrobní píprava 
Tato píprava se spouští poté, co jsou vyízeny všechny legislativní kroky a stavba je 
povolena z pohledu stavebního úadu. Vypracuje se detailní provádcí projektová 
dokumentace stavby, na kterou se pesn vytvoí podrobný položkový rozpoet 
následovaný stavebn technologickým projektem. 
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5.1.1.3 Provozní píprava 
Je píprava stavby, která vcn a asov aktualizuje a rozvíjí stavební pípravu. 
Zpracovává se bezprostedn po zapoetí realizace a v jejím prbhu. Obsahuje tzv. 
operativní plán, listy úkol, objednávek, faktury a následn zpracování operativní 
evidence skuteného prbhu prací na staveništi. Permanentní sledování tchto 
odchylek od plánu, je signálem na spuštní mechanizm pro jejich korekci a následnou 
aktualizaci.  
Dokumentaci pípravy mžeme rozdlit z hlediska dokumentace na:  
veejnoprávní 
• stavební povolení 
• inženýrská rozhodnutí 
projektovou 
• realizaní dokumentace projektu 
• rozpoet 
• asový harmonogram (HMG) 
• projekt zaízení staveništ
• vyjádení správc sítí 
• vyjádení ostatních dotených subjekt
vnitropodnikovou 
• tvorba nabídky 
• technologické postupy 
• výrobní kalkulace 
• provozní pedpisy 
závazkovou 
• smlouva o dílo 
• smlouvy se subdodavateli 
• smlouvy s dodavateli materiálu 
• zápisy o pedání a pevzetí staveništ
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• zápisy o pedání a pevzetí pracovišt
• zápisy o pedání a pevzetí stavby 
realizaní 
• vedení stavebního deníku 
• zápisy z kontrolních dn
• kniha jakosti 
• certifikáty, prohlášení o shod, atesty, doklady o provedení zkoušek, 
bezpenostní a technické listy 
• ekonomické informace o stavb
• faktury, zálohy a splátky 
bezpenostní 
• bezpenost a ochrana zdraví 
• ochrana životního prostedí, odpadové a vodní hospodáství 
• požární ochrana [2,4]
5.2 Píprava dodavatele a stavebn technologický projekt  
Dodavatelská píprava zapoíná se získáním nové zakázky nebo už pi vykonávání 
potebných úkon k jejímu získání. Zakázky si dodavatel mže vyhledávat sám nebo 
mže být sám vyzván zadavatelem k vypracování nabídky a nabídkové ceny. 
Dodavatel následn vyhodnotí zakázku a pokud je pro nho výhodná a proveditelná, 
tak se zúastní bu	 výbrového ízení, kde se zúastní soutže nebo veejné obchodní 
soutže nebo pedá nabídku zadavateli k jeho vlastnímu vyhodnocení. Poté, pokud je 
dodavatel vybrán, dojde k uzavení smlouvy se zadavatelem, která je souástí cenové 
nabídky. 
Samotná technologická píprava z pohledu zhotovitele následuje hned po uzavení 
smlouvy. Základními podklady jsou pedevším realizaní dokumentace, stavební 
povolení, smlouvy o dílo a smlouvy subdodavatelské, pedbžný rozpoet a nabídková 
cena. Zhotovitel využívá svých pedešlých zkušeností a znalostí k sestavení 
výsledného vypracování výrobní kalkulace, asových plán, projektu zaízení 
staveništ, organizace procesu výstavby, plán zkoušek a jakosti, plánu dodavatel
a matice odpovdností, finan
oznait za vznik stavebn
Pi tvorb STP je velmi d
všechny potebné sou
pistupuje a z pohledu plánování a organizování stave
vypracovávají dokumenty a plány 
projektového manageme
Obr. 5-1: Matice proces
Podle kritéria, které chceme 
jednotlivé ásti projektu:
• technologické schéma 
• asový plán 
o technologický rozbor (normál) 
stavebního procesu
o harmonogram postupu prací
o síový graf
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ní a operativního plánu, což tedy celkov
 technologického projektu (STP).
ležité vždy naplánovat a rozvrhnout vše do detail
ásti. Každý projekt je však individuální a proto se
bní zakázky se podle pot
lenné podle následující matice proces
ntu. [2] 
 projektového managementu [2, s. 210]
ídit a následn plánovat, STP m
- to analyzuje prostorovou strukturu
- ten nám analyzuje 
 mžeme 
. Vytvoit 
 k nmu i tak 
eby 

žeme rozdlit na 
 stavebního procesu 
asovou strukturu 
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o cyklogramy - pedevším na úrovni stavebních objekt, etap, inností 
o asový graf (asový harmonogram) - analyzuje asovou strukturu 
stavebního procesu 
o asoprostorový graf - zobrazuje asovou a prostorovou strukturu 
stavebního procesu 
• matice odpovdností - rozdluje úkoly mezi jednotlivé úastníky a pidluje jim 
jejich kompetenci v rámci realizace projektu 
• plán náklad a zdroj
o grafy poteby a zdroj v ase - zejména grafy poteby pracovník, stroj, 
finanní a poteby rozhodujících materiál (hlavních materiál) 
o operativní a finanní plán 
• plán rizik - zahrnuje plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (BOZP), plán 
požární ochrany, plán ochrany životního prostedí 
• kontrolní mechanizmy 
o zkušební plán - kontrola kvality a funknosti 
o kontrolní plán - kontrola kvality 
o controlling asový a nákladový 
o technologické pedpisy pro obtížné práce (nedefinované normou) 
a práce nebezpené 
• projekt zaízení staveništ
o situace zaízení staveništ v I. fázi a II. fázi realizace projektu 
o technickou zprávu zaízení staveništ - obsahuje popis objekt zaízení 
staveništ a jednotlivých skládek, staveništní dopravy a dimenze 
jednotlivých pípojek zaízení staveništ
Nevyhnutelnou podmínkou pro efektivní realizace výstavby a ízení je vypracování 
asového plánu projektu. Dále je velmi dležité zpracovat aktuální asový plán podle 
prbhu projektu a provázat ho s náklady a zdroji. Podrobnost zpracování asového 
plánu a následné srovnávání s aktuální formou tohoto plánu s provázaností na náklady 
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a zdroje je závislé na velikosti zakázky, proto je nutné vybrat efektivní nástroje, 
techniky a formy pro zpracování tchto plán. 
V závislosti na provázanosti jednotlivých dokument a množství údaj, které obsahují, 
je potebná poítaová technika. Jednotlivé programy pro plánování a ízení zdroj
poskytují jejich uživatelm široké možnosti, od rychlého zpracování odhad náklad, 
doby trvání, pes rzné úrovn podrobnosti plánování náklad, materiál, stroj, 
pracovník v ase, ale také snadnou podporu aktualizování jednotlivých ástí. Navíc 
tyto programy pi správném použití díky své kompaktnosti eliminují spoustu chyb, 
kterých bychom se mohli dopustit jednotlivým poetními úkony, drobnou chybou 
penosu informací z jednotlivých ástí na další až po záruku rovnosti dílích ástí 
dokument (protieení dvou dokument). 
Nejstarším typem asových plán jsou ádkové harmonogramy Ganttovy diagramy. 
Jejich zásadním nedostatkem z hlediska plánování a ízení výstavby bylo, že 
neukazovali návaznosti mezi jednotlivými innostmi projektu a neumožovali tak jejich 
vzájemnou koordinaci. Na jejich tvorbu se využívá nejastji pouze základních 
tabulkových editor. Daleko vhodnjší metodou pro plánování a následné ízení jsou 
síové grafy, které ukazují návaznosti na asovou, zdrojovou a nákladovou strukturu 
projektu. Využívají asových rezerv jednotlivých proces v závislosti na tzv. kritické 
cest. Ta je úsek grafu, který vede od zaátku projektu nejdelší asovou cestou až po 
konec. V souasnosti se využívá mnoho program, jedním z nich je dnes již 
zastaralejší CONTEC, asi úpln nejvyužívanjším je MS Project, který v dnešním 
rychlém poítaovém svt má hodn alternativ - OpenProj, SpiderProject, 
GantProject, Process Director.  
MS Project je softwarový produkt, který je vyvinut na základ MS Office, vykazuje tedy 
svým pracovním prostedím velikou podobnost s MS Excel a MS Word. Umožuje 
rozdlit jednotlivé úkoly a pidlit jim úrovn a v dalších krocích dobu trvání, poteby 
pracovník, materiál, náklady a mnohé další podle typu projektu. Mžeme nastavit 
rzné vazby mezi jednotlivými úkoly (ZZ - zaátek, zaátek; ZK - zaátek, konec; KK - 
konec, konec). Na základ návaznosti jednotlivých úkol, mžeme pak sledovat 
prbh výstavby i kritické cesty a zamezit tak negativním dopadm (navýšení náklad, 
prodloužení asové lhty apod.). 
66 
5.3 Technologie stavebních prací  
Zabývá se vzájemnými výrobními procesy vedoucích k uritému dní  a postupujících 
po etapách, jejichž výsledkem je hotové stavební dílo nebo jeho ást, objekt, stavba 
nebo soubor staveb.  
Stavební procesy leníme podle: 
• místa konání a vztahu k výrobku 
• rozsahu a skladby 
• zpsobu provádní a použití pracovních prostedk
• asové posloupnosti 
• technologického charakteru 
• rozvinutí pracovního postupu 
Proto nás v rámci plánování nejvíce zajímá poet pracovník v jednotlivých etách dle 
technologických etap, seznam stroj a zaízení potebných pi provádní a jejich 
propojení se zaízením staveništ. 
5.3.1 Poet pracovník v etách dle technologických etap  
Maximální poet pracovník dle poteby v ase je patrný z plánu poteby lidských 
zdroj (nebo také histogramu i grafu). Tento plán je rozdlen na pracovníky vlastní 
a pracovníky subdodavatel. Dále v textu je uveden graf viz. Obr. 5-2 s rozdlením na 
jednotlivé pracovníky v msících a podrobnji ješt zpracované v asoprostorovém 











































































































































5.3.2  Seznam stroj a zaízení používaných pi provádní  
• traktorbagr JCB 3CX SMT EPC 
• nákladní automobil LIAZ MŠ 638 - 4x4 skláp
• vibraní válec Caterpillar CB24 
• autojeáb TATRA AD 30 
• montážní plošina AVIA A31 
• autodomíchava TATRA 815 
• autoerpadlo SWING S 34 X 
• multicar M25 
• omítaka a silo BAUMIT 
• míchaka SMA 125 
• sváeka HOMER MG-150 
• pneumatický utahovák VALEX 
Obr. 5-2: Graf potu pracovník
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• kompresor SET WALTER 24 
• vrtaka HILTI TE 30-AVR 
• rozbrušovaka HILTI 125 SE 
• mafl NAREX 
• míchadlo Collomix CX10 + metla WK120 
• nivelaní pístroj PENTAX AP-201 v. stojanu 
• rotaní laser HILTI PM 46 Kombilase 
5.4 Zaízení staveništ  
Jedná se o výrobní prostor v nmž se stavba provádí. Tento prostor je teba úeln
uspoádat a racionáln využívat k zajištní vhodného zázemí, které povede k efektivní 
práci. V první se fázi se zpracuje nejprve základní koncepce zaízení staveništ (ZS), 
ve fázi výrobní pípravy se zpracovává projekt zaízení staveništ (ZS). 
Pojem ZS není v souasné platné legislativ nijak definován, ale z historického 
hlediska se pod pojmem ZS chápou objekty staveništ, které slouží bhem realizace 
stavby k provozním, sociálním a výrobním úelm úastník výstavby. Jsou popsány 
pouze obecné technické požadavky na ZS, které definuje vyhláška . 137/1998 Sb., 
dále vyhláška o bezpenosti práce a technickém zaízení pi stavebních pracích 
. 324/1990 Sb. a naízení vlády o ochran zdraví pi práci . 178/2001 Sb. Obanský 
ani obchodní zákoník neupravuje žádný typ smlouvy o ZS a není nikde stanoveno, že 
by ml hlavní dodavatel stavby zajišovat objekty ZS pro jiné úastníky, ale mže tak 
uinit po pípad jim je mže pronajmout, jinak si každý úastník musí toto vybavení 
zaídit sám na svoje vlastní náklady, které se pak promítnou do jeho režie. Náklady na 
ZS se vždy promítnou njakou formou do ceny stavby a záleží na domluv mezi 
objednatelem a dodavatelem. Vtšinou se pirážka promítá do celkové ceny ve výši 
cca 2,5% ze základních rozpotových náklad. 
Zaízení staveništ obsahuje následující dokumentaci: 
Technická zpráva 
• charakteristika staveništ
• kapacitu a využití objekt dosavadních nebo nov budovaných, spolené 
objekty zaízení staveništ pro dodavatele 
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• zajištní pívodu vody a energií ke staveništi, napojení kanalizace a odvodnní 
staveništ
• údaje o dopravních trasách, jejich provedení a provoz na nich 
• pedpokládaný poet pracovník a objekty pro jejich sociální zabezpeení 
• údaje o zvláštních opateních, popípad o zpsobu provádní vyžadujícím 
bezpeností opatení 
• vliv provádní stavby na životní prostedí a zpsobu omezení nebo vylouení 
nežádoucích vliv
Podmínky a nároky na provádní stavby 
• lhta výstavby a pedpokládaný termín zahájení a dokonení stavby, popípad
pedpokládané termíny dokonení jejích etap nebo rozhodujících objekt
zaízení 
• urení stavebních objekt a zaízení, popípad jejich ástí, které je nutno 
pedbžn uvést do provozu užívání 
• asový postup likvidace zaízení staveništ
Situace zaízení staveništ
• zpracovává se v mítku totožném s celkovou situací stavby (obvykle 1:200 až 
1:1000) 
• hranice staveništ nebo staveniš, pokud vedlejší staveništ pichází v úvahu 
• ploch, na kterých je možno vybudovat skládky a doasné objekty zaízení 
staveništ, bez urení jejich vcného a asového využití 
• umístnní deponií ornice a zeminy, popípad zemník zízených pro úely 
výstavby [7, s. 108] 
ZS se dále lení podle úelu na provozní, výrobní, sociální a hygienické. Z hlediska 
asového vývoje stavby se dlí na hlavní (hrubá stavba) a vedlejší období (vnitní 
a dokonovací práce). 
Obr. 5-3: lenní zaízení staveništ
5.4.1 Specifikace za
U projektu novostavby záme
dodavatelem stavební firmou 
v Chotboi byl oplocen p
situace a pdorysu
následujících kapitolách a 
diplomové práce. 
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 podle úelu [4, s. 157]
ízení a jeho vybavení  
nické dílny byl vypracován projekt ZS generálním 
StavACK s.r.o. Prostor vyhrazený na parcele 
ed zapoetím stavby. Na základ poskytnutých podklad
jsem tento projekt vypracoval. ásten
situace ZS jsou piloženy jako p
. 2084/13 

 jsem ho popsal v 
íloha . 4 na konci 
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5.4.1.1 Úvod k zaízení staveništ  
Hlavní staveništ se nachází v JV ásti msta Chotbo. Je situováno na pozemcích 
investora tj. Miroslava Marka a je napojené na místní komunikaci ulici Sokolohradská. 
Plošná výmra hlavního staveništ je 3 333,9 m2, kde zastavná plocha tvoí 
712,83 m2. Zemina je  klasifikována jako orná pda, pastvina a ostatní plochy ve výpisu 
z katastru nemovitostí. V souasné dob se na staveništi nenachází žádné objekty, 
staveništ je volné. Ochranná pásma nejsou stanovena. Vyskytují se zde ojedinlé 
ostrvky kovin.  
Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace byly zjištny trasy stávajících 
inženýrských sítí, souvisejícími s navrženou stavbou, vetn zakreslení do situace 
stavby. Dále bylo provedeno výškové zamení stávajícího stavu pozemku. V míst
navrhované stavby na pozemku byly provedeny sondy pro geologický przkum. Byla 
zjištna spodní voda, kde by strhnutím ornice mohlo vzniknout podmáení podloží, 
proto bude v míst budoucí dlažby ped objektem navezeno kamenivo frakce 32 - 64 
mm a ujezdno vibraním válcem. V první fázi bude kamenivo sloužit jako 
vnitrostaveništní komunikace a v druhé fázi jako podloží pod dláždnou komunikaci. 
Stavební parcela je již oplocena drátným plotem s kovovými sloupky. Na staveništi je 
nutno ádn oznait výkopy, hlavní výkopy inženýrských sítí. Dále dodavatel stavby 
s píslušnými orgány vyjedná podmínky vjezdu na staveništ a vzniklé komplikace 
v dopravním ešení (dopravní policie a referát dopravy MÚ). Jelikož se nejedná 
o stavební pozemek, který leží v bezprostední blízkosti obytných dom, není zde 
kladen draz na pracovní dobu stavebních prací, ty však budou probíhat v asovém 
úseku od 6 do 22 hodin, aby nedocházelo k rušení noního klidu. V pípad noních 
prací se nebudou používat takové mechanizmy, které by narušovaly noní klid. Rušení 
stavebních prací ze strany investora se nepedpokládá. Rušení provozu stavby 
silniním, železniním nebo mstským provozem se nepedpokládá. 
Napojení staveništ na inženýrské sít je realizováno pi souasném budování 
inženýrských sítí a staveništ. Napojení na tyto sít je zaznaeno ve výkresech situace 
hlavního období výstavby i ve výkrese situace vedlejšího období výstavby. Staveništ
bude napojeno na tyto sít: elektrická energie, kanalizace a vodovod. 
Požadavky na zajištní objekt zaízení staveništ pro subdodavatele. Vzhledem 
k tomu, že firma StavACK s.r.o. pedpokládá zajištní hlavní výstavby vlastními 
prostedky a lidmi není tato 
a zaízení dle své vlastní pot
na své vlastní náklady StavACK s.r.o, bude p
celou dobu.   
5.4.1.2 Návrh dopravního systému ZS
Jako dopravní trasy budou využity ulice Sokolohrads
píjezdovou komunikaci. Veškerá doprava materiálu bude za
Výjezd ze staveništ bude shodný s
V hlavním období výstavby bude využito pro p
AD 30, který bude využívat subdodavatel FEMONT 
jeábu vetn rozsahu je
staveništ 3/3. Autoje
podkladním betonu s použitím d
ásten ven z objektu, kde budou jeho podp
kameninovém podloží vnitrostaveništní komunikace.
Obr. 5-4: Tatra AD 30
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ást vyhotovena. Každý subdodavatel si zajistí objekty 
eby, jediný objekt sociálního zaízení 
ístupný všem úastník
  
ká, která je p
jišována dopravními auty. 
 píjezdem. 
emisování materiálu autoje
OPAVA s.r.o. Pracovní postup 
ho pracovní oblasti je piložen v p
áb v první fázi zajede do vnit objektu, kde se rozloží p
evných trámk jako podkladk
ry podloženy op
- WC, který buduje 
m výstavby po 
ímo napojena na 
ábu TATRA 
íloze .4 - Zaízení 
ímo na 
 a v druhé fázi vyjede 
t devnými trámy na 
Obr. 5-5: Zatžovací k
V tomto období bude využit




a firmou FEMONT OPAVA s.r.o. i montážní plošina AVIA 
n na pracovním schématu
. Tato vysokozdvižná plošina bude využita pro montá
 v píloze .4 - 
žní práce 
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ocelové konstrukce a po-té i následn pro montáž panel obvodových stn 
a zastešení. 
Ve vedlejším období se s žádnou mechanizovanou dopravou nepoítá, nebude tedy 
použito žádné techniky na vnitrostaveništní pepravu materiálu a pracovník. 
Po celou dobu stavby se budou istit nákladní automobily, autodomíchavae, 
autojeáby a další stroje, aby nedošlo ke zneištní píjezdové komunikace. Za istotu 
stroj zodpovídají vlastní autodopravci (idii), v pípad místní dohody (aby 
nedocházelo ke zbytenému prodlení odvozu zeminy nebo mezi jednotlivými 
dodávkami bet. smsi), je možno automobily istit i pracovníky StavACK s.r.o. 
rýžovými košaty. Pokud dojde ke zneištní místní komunikace, je na pracovnících 
generálního dodavatele, aby vozovku oistili (spláchnout vozovku vodou nebo zamést). 
5.4.1.3 Návrh objekt ZS  
Skladovací plochy
V hlavním období budou využity na skladování tyto druhy skládek oznaené na 
výkrese situace ZS v první fázi 9 - skládka stavebního materiál, 10 - skládka sypkého 
materiálu, 11 - skládka zeminy. Všechny skládky budou vytvoené po strhnutí ornice, 
a terén bude vyrovnaný. Stavební materiál bude dopravován na paletách, popípad
bude skládán na proklady (devné hranoly).  
Ve vedlejší fázi stavby bude materiál pedevším stavebních prací PSV skladován uvnit
objektu, který v tu dobu bude osazen okenními a dveními výplnmi a objekt bude 
uzamen. Skládka sypkých materiál bude zrušena a skládka ornice zstane do doby 
provádní stavebního objektu SO08 - sadové úpravy a zele. 
Pro omývání stavebního náadí je na staveništi umístna ká	 s vodou hned vedle 
skladu drobného náadí. Ten tvoí ocelový kontejner o rozmrech 2,9 x 5,0 metr, na 
výkrese oznaený íslem 4. Sklad je tvoen ocelovou rámovou konstrukcí s plechovým 
opláštním, podlaha je 100mm nad zemí a je uzamykatelný bez elektroinstalací. Sklad 
slouží pro ukládání drobného náadí a stavebních materiál, u kterých se 
nepedpokládá odolnost vi povtrnostním podmínkám. Oba objekty jsou vlastním 
vybavením firmy StavACK s.r.o. 
Provozní objekty 
Kancelá - jedná se o ucelený prostorový objekt
profilech, buka je z d
a vnjší pláš je tvoen palubkovým pobitím. Objekt je napojen na elektri
Souástí buky jsou ocelové sch
stavbyvedoucího a jako k
jednání s ostatními ú
a provádcí dokumentace stavby. Op
Objekty ZS sociálního a hygienického zázemí
Jako jeden z prvních objekt
stejného typu jako je bu
napojená na elektrický proud a její 
Obr. 5-7: Schéma kancelá
Další bukou je umývárna, která je napojená na elektrický pr
Na kanalizaci je napojená až v pr
objektu SO02 z dvodu urychlen
využíváno vlastních umýváren v sídle firmy. 
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, který bude uložen na ocelových 
evného rámu vyplnného tepelnou izolací (skelná vata) 
dky. Kancelá bude použit
ancelá pro schzky na stavb s investorem a další d
astníky výstavby. Zde bude stále k dispozici staveb
t se jedná o objekt ve vlastnictví StavAC
, který bude vybudován, je šatna. Jedná se o bu
ka kanceláe lišící se pouze vnitním vybavením. Op
kapacita iní 15 osob. 
e a šatny 
oud, vodovod a kanalizaci. 
bhu realizace kanalizace v rámci stavebního 
í stavební výroby celého objektu, do té doby bude 
ckou energii. 






Obr. 5-8: Schéma umývárny
Jediným pronajatým objektem za
TOI TOI FRESH. Zahrnují vybavení jedné WC mísy
V cenn pronajatého objektu je jeho 
Tento objekt je pístupný všem ú
Ostatní objekty provozní, výrobní a další se nezamý
se uvažují restauraní provozovny ve m
pomocí firemních automobil
a dalších objekt bude použito sídla firmy.
5.4.1.4Návrh a dimenze p
Objekty budou pipojeny na  p
Všechny tyto pípojky jsou vyzna
kanalizace z umýváren bude 
Pro pípojku vody bude sta
Výpoty návrhu poteby 
i návrh kalkulace zaízení staveništ
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ízení staveništ jsou dv kabiny mobilních toalet WC 
, jeden pisoár a jedno umývátko. 
ištní a vývoz zásobníku jedenkrát za 
astníkm stavby.
šlejí budovat. Jako jídelní zázemí 
st, kam se budou pracovníci p
. Jako ostatní kanceláe a výrobny dílc
ípojek objekt ZS  
ípojku el. vedení, vodovodu a výtla
ené v zaízení staveništ modrou barvou. P
ešena z plastového potrubí o prm
it potrubí 25 x 2,3 mm PE100 HDPE. 




 i výztuže 
né kanalizace. 
ípojka 
ru dimenze 100 mm.
 tak 










Míchaka SMA 125 1,1 1 1,1 1,1
Sváeka HOMER MG-150 0,35 1 0 0,35
Penumatický utahovák VALEX 0,1 1 0,1 0,1
Kompresor SET WALTER 24 1,7 1 1,7 1,7
Vrtaka HILTI 0,25 3 0,75 0,75
Rozbruška HILTI DAG 125 1,9 2 3,8 3,8
Mafl NAREX EPK 16 D 1,1 1 1,1 1,1
Runí míchadlo Collomix CX10 1 1 1 1
Strojní omítaka 5 2 0 10











Vnitní osvtlení budovaných obj. 0,003 6000 11,2 11,2
Kanceláe 0,03 52 1,56 1,56
Umývárny, šatny, WC 0,02 96 1,92 1,67











Zemní práce 0,005 6250 10,25 21
Stavebn-montážní 0,01 180 1,8 1,8
P3 12,05 22,8
Pc Celkový výkon
K Koeficient ztráty ve vedení (1,1)
cosϕ ÚINÍK (0,75-0,8)
K1 Koeficient souasnosti el.-motor (0,6-0,75)
K2 Koeficient souasnosti vnitního osvtlení (0,8)
K3 Koeficient souasnosti vnjšího osvtlení (1,0)
P1 Souet výkon el.-motor
P2 Souet výkon vnitního osvtlení
P3 Souet výkon vnjšího osvtlení
Pc = K/cos  .(K1.P1+K2.P2+K3.P3)
Pc = 1,1/0,8 . (0,6 . 39,9 + 0,8 . 16,23 + 1,0 . 22,8)























































Tab. 5-2: Výpoet poteby vody
A PRO PROVOZNÍ POTEBY - STAVEBNÍ ÁST:
Mrná 
jednotka
Množství Stední norma v l
Potebné množství vody 
v l
Výroba betonu m3 0,2 250 50
Ošetení beton. konstrukcí m3 0,2 200 40
Výroba malty m3 1 200 200
Mytí vozidel ks 2 1200 2400
2690




Potebné množství vody 
v l
Soc. zaízení bez sprch 30 300
Sprchy 45 450
Píprava a výdej jídla 35 0
750
C VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚELY
5000
D PRO PROTIPOŽÁRNÍ ÚELY - Minimální vydatnost hydrantu 3,3 l/s. Dle SN 73 66 22.
Výpoet spoteby vody: Qn [l/s]
Qn = A.1,5 + B.2,7 + C / 8.3600 >D
Qn = 0,384 < 3,3 => 3,3l/s





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.5 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
Bezpenost a ochrana zdraví pi práci (BOZP) je ešena v souladu se Zákoníkem 
práce a dalšími bezpenostními pedpisy a vytváena odpovdným jednáním 
zúastnných osob a jejich individuální ochranou. Pracovníci musí být seznámení 
s BOZP, proškolení s prací se stroji a zaízením a vybavením ochranných pomcek pi 
práci. Dodavatel stavby je povinen dohlížet nad dodržováním veškerých pedpis na 
stavb po celou dobu výstavby. BOZP tvoí celá ada oblastí. Není to totiž jenom 
ochranou pracovník ped pracovními úrazy, nemocí z povolání, ale i ochranou 
zamstnanc ped stresem, obtžováním, šikanou a nerovným chováním, ale také 
souasn ochrana zamstnavatele, zejména ped ekonomickými následky vyplývající 
ze snížení potu zamstnanc z dvodu jejich zranní nebo nemoci. BOZP také 
umožuje zamstnavateli ve všech sférách podnikání udržovat uritý pístup ke kvalit
lidských zdroj.
Základní legislativní pedpisy BOZP: 
• zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní novel, který podrobnji v § 101-
108 a §280-285 vymezuje povinnosti zamstnavatele, práva a povinnosti 
zamstnance, odborové organizace, zástupce zamstnanc pro oblast 
bezpenosti = ochrana zamstnance 
• zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti 
ochrany, ve znní novel, upravuje další povinnosti zhotovitele (bezpenostní 
oznaování, vymezení rizikových faktor, zákaz výkonu nkterých prací, 
odbornou zpsobilost zhotovitele a zamstnanc), innosti koordinátora BOZP 
a zadavatele stavby. 
• naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk
• naízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu 
• naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
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• naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní 
bezpenostních znaek a zavedení signál
• naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
• naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt
a pracovní prostedí 
• naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništích 
• naízení vlády . 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádní zkoušek 
z odborné zpsobilosti, definuje povinnosti koordinátora BOZP, zhotovitele 
a zadavatele 
• naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi 
práci 
• vyhláška úadu bezpenosti práce . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení, ve znní novel 
[12] 
5.5.1 Všeobecné požadavky a povinnosti  
Povinnosti zamstnavatele jsou zajistit BOZP zamstnanc s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života, které se týkají výkonu jejich práce. Proto je 
zamstnavatel povinen vytvoit bezpené a zdraví neohrožující pracovní prostedí 
a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP, pomocí prevencí možných rizik 
a ízení se platnou legislativou.
Povinností zamstnanc je dbát podle svých možností o svou vlastní bezpenost, 
o své zdraví, ale i o bezpenost a zdraví dalších osob na pracovišti, dbát o istotu 
a dodržování bezpenosti na pracovišti. Znalost základních povinností vyplývajících 
z právních a ostatních pedpis zamstnavatele k zajištní BOZP je nedílnou a trvalou 
souástí kvalifikaních pedpoklad zamstnance. 
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Školení BOZP - zamstnavatel  je povinen zajistit zamstnancm školení o právních 
a ostatních pedpisech, které se vztahují na jejich odborné pedpoklady a požadavky 
pro výkon práce, s níž mohou zamstnanci pijít do styku na pracovišti. Školení 
rozdlujeme na  vstupní (pi nástupu do práce), pi zmn pracovního zaízení nebo 
druhu práce (pi zavedení nové technologie) nebo školení opakované, kde to vyžadují 
vybrané profese. 
Požadavky na pracovišt a pracovní prostedí se týká velikosti prostor (stanovené 
pedepsané rozmry), osvtlení a mikroklimatických podmínek (objem a teplota 
vzduchu, zásobování vodou), odpovídající prostory osobní hygieny, pevlékání 
a stravování. Dále se pracovišt musí neustále udržovat isté a provádt píslušnou 
údržbu na zaízení, které to vyžaduje. Z pohledu bezpenosti musejí být i vyznaené 
bezpeností únikové cesty, které musí být neustále volné a v neposlední ad musí být 
zajištno vybavení a prostedky pro poskytnutí první pomoci. 
5.5.2 Požadavky bezpenosti práce na stavb  
Staveništ se musí udržovat v poádku a istot, dále také musí být uspoádané podle 
píslušné dokumentace a stále dostupné pro píchod a pohyb fyzických osob, 
dopravních prostedk a první pomoci. Musí být zajištny požadavky BOZP na 
manipulaci s materiály, provádní kontrol stroj pro tuto manipulaci a stroj ostatních, 
dalších technických zaízení, pístroj a náadí ped prvním použitím, bhem používání 
a pi údržb. Staveništ a jednotlivé pracovní úseky musejí být v takovém rozpoložení, 
aby se pedcházelo rizikm vzájemného psobení inností v pímé blízkosti a také 
musí být zajištna odborná zpsobilost pracovník konajících práce na staveništi. 
Materiály musejí být uskladnny na upravené skládce k tomu urené a bezpen
uložené, pokud se jedná o materiály zejména nebezpených látek, musí se s nimi 
nakládat dle právních pedpis k tomu urených. Musejí být splnny požadavky na 
likvidaci materiálu (více v kapitole 5.5.4 Ochrana životního prostedí).
Celkov se musí pedcházet ohrožení života a zdraví všech osob, které se s vdomím 
zhotovitele mohou zdržovat na staveništi. 
5.5.3 Úkoly úastník výstavby  
Zadavatel stavby má za úkol urit koordinátora BOZP u staveb s více zhotoviteli 
souasn. Doruit oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce u staveb, 
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u kterých je doba trvání delší než 30 pracovních dní a bude na nich pracovat více než 
20 pracovník alespo jeden den nebo u staveb, kde plánovaný objem prací pesáhne 
500 hodin v pepotu na jednoho pracovníka. Naopak koordinátor BOZP nemusí být 
u staveb provádných svépomocí a u staveb nepodléhající stavebnímu ohlášení i 
povolení nebo u staveb (ástí staveb) nevyžadujících oznámení o zahájení práce. Dále 
zadavatel musí vypracovat plán BOZP pro práci na staveništi u prací, kde hrozí 
zvýšené riziko ohrožení života nebo poškození zdraví. 
Mezi úkoly zhotovitele stavby patí minimáln osm dní ped zahájením stavby 
informovat koordinátora o rizicích zvolených pracovních postup a být schopen to 
doložit. Souasn poskytnout koordinátorovi souinnost po celou dobu jeho zapojení 
na stavb, tj. poskytovat mu všechny podklady provádných prací z pohledu BOZP 
a ohlašovat mu dny konání kontrolních zkoušek. Jinak pro zhotovitele 
(zamstnavatele) platí pedevším všechny požadavky z pedešlých kapitol, kde jsou 
podrobnji rozebrány. 
Koordinátor BOZP na stavb je fyzická osoba, která spluje odbornou zpsobilost, 
nebo právnická osoba, která zabezpeila výkon odborn zpsobilé fyzické osoby, 
kterou uril zadavatel. Koordinátor nesmí být totožný se stavbyvedoucím a dalších 
osob pímo se podílejících na stavebních procesech. Mezi jeho hlavní úkoly patí pi 
píprav stavby pedat zadavateli pehled právních pedpis a podat všechny 
informace a podklady pro zajištní BOZP a konzultovat nebo vydat rzná doporuení 
pro zlepšení kvality BOZP a snížení rizik zhotoviteli nebo dalším dodavatelm. Pi 
realizaci má pak za úkol koordinovat všechny úastníky, kteí se vyskytují na staveništi 
a má je informovat,upozorovat a pouovat o nedostatcích BOZP podle platných 
právních pedpis. Dále se koordinátor zúastuje kontrolních prohlídek stavby, k nímž 
byl pizván. 
Koordinátora BOZP si zajišuje sám  zadavatel Miroslav Marek. Firma StavACK s.r.o. 
je v tomto pípad pouze jako jeden z dílích úastník a koordinátora, bude vas 
informovat, dodávat mu potebné podklady a zvát ho na konání kontrolních zkoušek 
podle výše sepsaných pravidel. Stejn tak bude vždy pi kontrolních dnech 
koordinátora na stavb vždy pítomen stavbyvedoucí nebo osoba jemu nadízená. 
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5.5.4 Ochrana životního prostedí  
Obor stavebnictví je jeden z hlavních initel, který vytváí životní prostedí, ale 
zárove se jedná i o zneišovatele. Proto se musejí bhem procesu výstavby stavební 
zakázky vytváet podmínky pro minimalizaci nepíznivých vliv. Provádní stavby 
nenaruší životní prostedí blízkého okolí za pedpokladu dodržování všech právních 
pedpis. 
Z hlediska ochrany životního prostedí ve stavební výrob se mžeme setkat 
pedevším s ochranou krajiny a zelen, ochranou okolních staveb a pdy, ochranou 
spodních vod, vodních tok a ploch, ochranou proti nadmrným hlukm a otesm, 
ochranou ovzduší a v neposledním pípad likvidací odpad a minimalizací jejich 
tvorby. 
Základními právními pedpisy, kterými se zabývají problematikou životního prostedí 
jsou: 
• zákon . 17/1992 Sb., o životním prostedí, ve znní novel a ve znní zákona 
.123/1998 Sb.,  
• zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí (v tomto zákon
se nachází posouzení vlivu staveb EIA, které pedchází ped samotným ízením 
pro stavební povolení) 
• zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve 
znní novel - tento zákon stanovuje v souladu s právem Evropských 
spoleenství pravidla pro pedcházení vzniku odpad a pro nakládání s nimi, 
práva a psobnost osob v odpadovém hospodáství a psobnost orgán
veejné zprávy 
• zákon . 125/1997 Sb., o odpadech, ve znní zákona . 167/1998 Sb., zákona 
. 352/1999 Sb., zákona . 37/2000 Sb., a zákona . 31/1999 Sb., kde je 
popsána movitá vc, která je pro vlastníka nepotebnou a on se jí zbavuje 
s úmyslem ji odložit 
• vyhláška . 503/2004 Sb., kterou se mní vyhláška Ministerstva životního 
prostedí (MŽP) . 381/2001 Sb., kde se nachází ustanovený katalog odpad, 
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seznam nebezpených odpad a postup pi udlování k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpad  
• vyhláška MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví . 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpených vlastností odpad, ve znní novel 
Zhotovitel nebo jiný pvodce odpadu bude odpad tídit a kontrolovat nejen dle regulí 
a smrnic vydaných generálním dodavatelem stavby, pokud nejsou vydané, tak podle 
platné legislativy vypsané výše. Všichni producenti odpad budou sledovat odpady, 
zda nemají nebezpené vlastnosti a povedou si evidenci o tchto odpadech po celou 
dobu výstavby, nakládání s tmito odpady a jeho pedání k likvidaci odpovdné osob. 
Stavební odpad bude skladován v kontejnerech, které budou zajištny proti 
pípadnému úniku nebo znehodnocení stavebního odpadu písteškem nebo plachtou. 
Jedná se o kontejnery na su a smsný odpad. Odpady bez nebezpených vlastností 
budou ukládány a tídny do nádob ve skladu drobného náadí, recyklovatelné do 
kontejneru urenému k odvozu na blízký RECYKLING s.r.o. Zbytek odpad se bude 
odvážet na sbrný dvr nebo místní skládku. Zbytky nevyužitých stavebních materiál
budou odvezeny do skladu zhotovitele a následn použity na jiných stavebních 
zakázkách. 
5.5.5 Požární ochrana  
O požární ochran pojednává zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní 
novel a také vyhláška . 246/2000 Sb., o požární prevenci, ve znní novel, 
SN 73 0810:04/2009 - Požární bezpenost staveb – spolená ustanovení, 
SN 73 0802:05/2009 – Požární bezpenost staveb – nevýrobní objekty, 
SN 73 0873:06/2003 – Požární bezpenost staveb – zásobování požáru vodou.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinni  dodržovat na úseku požární 
ochrany všechny pedepsané pedpisy a vytvoit podmínky pro úinnou ochranu života 
a zdraví oban a majetku ped požáry. Dále mají povinnost obstarat a zabezpeit 
požární techniku, udržovat volné oznaené únikové cesty, volné píjezdové a nástupní 
plochy pro hasiskou jednotku. 
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O návrh požární ochrany budov se stará vypracovaná dokumentace, která lení 
objekty na rzné požární úseky a více je eší návrhem protipožárních opatení, která 
jsou následn aplikovaná pi realizaci. Dále dokumentace eší únikové cesty z objektu, 
zásobování objektu vodou, hodnocení požárního rizika (u technologického zaízení, 
archivu, apod.) a jednotlivé konstrukce z pohledu jejich protipožární odolnosti.  
Projekt novostavby zámenické dílny má vypracovaný projekt protipožární ochrany 
a stavba z hlediska požární ochrany vyhovuje ve všech smrech.  
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6 NÁVRH NABÍDKOVÉ CENY STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
6.1 Cenová nabídka  
Cenovou nabídkou se rozumí návrh ceny zhotovitele na provedení uritého díla podle 
požadavk investora. Požadavky se blíže specifikují v zadávací dokumentaci a také ve 
smlouv o dílo. Nabídková cena z pohledu dodavatele vychází z mnoha aspekt, kam 
pedevším patí : 
náklady na stavební dílo a soubory zaízení 
• náklady na materiál a zaízení (stavební prvky a materiály, stavební konstrukce, 
materiály pro instalace, stroje a zaízení) 
• náklady na stavební práce 
• náklady na montážní práce 
• náklady na náhradní díly 
náklady inženýrských inností 
• náklady na ízení projektu (manažer projektu, manažer realizace projektu, 
vedoucí inženýi projektu, manažer ízení jakosti) 
• náklady na zpracování realizaní dokumentace 
• náklady na kontrolní operace a projektový kontroling 
• náklady na ízení nákupu 
• náklady na výkon dozor na staveništi 
• náklady na pracovníky pi zkouškách a uvádní do provozu [3, s. 120 a 121] 
Cena na dodávku stavebních objekt novostavby zámenické dílny v Chotboi byla 
stanovena pomocí rozpotáského programu Kros od firmy ÚRS Praha a.s., která je 
zobrazena v tabulce 3-1, náklady na zaízení staveništ byly provedeny výpotem 
a jsou vyobrazeny v tabulce 5-3. Výpoet celková nabídkové ceny na kompletní 
zakázku vetn projektové dokumentace, vlastní realizace stavby, zisku a  kompletaní 
pirážky jsou zobrazeny v následující tabulce. 
  
Tab. 6-1: Výpoet nabídkové ceny
ZÁKLADNÍ ROZPOTOVÉ CENY OBJEKT
SO01 ZÁMENICKÁ DÍLNA 10 365 433,48
SO02 KANALIZACE VÝTLANÁ 97 906,13
SO03 KANALIZACE DEŠOVÁ 42 927,54
SO04 PLYNOVOD 18 500,00
SO05 ELEKTRIKA 9 352,00
SO06 VODOVOD PITNÝ 8 736,00
SO07 KOMUNIKACE A PARK. PLOCHY 420 054,02
SO08 SADOVÉ ÚPRAVY A ZELE 110 397,60
ZRN = 11 073 306,77 K
VÝPOET CELK. CENY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Celková cena projektové dokumentace:
CPSO = 120 400,00 K
Cena projektové dokumentace skuteného stavu
CDSO = 20% z CPSO
CDSO = 0,20 * 120 400 = 24 080,00 K
CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY CZ
CZ = CPSO + CRSO + CDSO + ZISK
Cena realizace stavebních objekt:
CRSO = ZRN + CK + CZS
Základní rozpotové náklady (náklady na S0):
ZRN = 11 073 306,77 K
Kompletaní pirážka:
CK = 0,02 * 11 073 306,77 = 221 466,14 K
Cena zaízení staveništ:
CZS = 391 721,20 K
CRSO = 11 073 306,77 + 221 466,14 + 391 721,20 = 11 686 494,11 K
Zisk z celkové zakázky:
ZISK = 0,05 * ZRN
ZISK = 553 665,34
CZ = CPSO + CRSO + CDSO +ZISK
CZ = 120 400,00 + 11 686 494,11 + 24 080,00 + 553 665,34
CZ = 12 384 639,45 K bez DPH
6.1.1 Krycí list cenové nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Základní identifikaní údaje zadavatele:
Název akce: NOVOSTAVBA ZÁME

















Nabídková cena v K
Cena celkem bez DPH
Samostatn DPH  (21%)






NICKÉ DÍLNY CHOTBO 2804/13
boe 186, Nová Ves u Chot
 583 01, okres Havlíkv Brod, kraj Vysoina
bo
   StavACK s.r.o. 
   Kamenná 1598, Chot
   Kamenná 1598, Chot
   Radek Fialka, Ing. Veronika Fialková
   +420 734 659 325 
   +420 734 659 322 
   kontakt@stavack.cz 
   227 38 545 
   CZ 227 38 545 
   BRE Bank a.s. 
   670100 2300335685/6210
:
   12 384 639,45  K
     2 600 774,29  K
   14 985 413,74  K
.....   dne..................................
    .........................................
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Srovnání nabídkové ceny: 
Jelikož jsem dostal informace o celkové cen a dob prbhu stavební zakázky od 
stavební firmy Jan Pelouch, provedl jsem srovnání nabídkové ceny a celkového asu 
výstavby s mnou vypracovanou nabídkou firmy StavACK s.r.o. Nejprve srovnání ceny, 
kde je patrné navýšení u firmy StavACK s.r.o., která byla vypracovaná mnou a to podle 
ceník ÚRS Praha a.s. (rozpotáský program KROS) aktuálních ke dni 12.10.2012. 
Stavební firma Jan Pelouch využívá rozpotáského programu Build Power firmy RTS 
a.s., kde mají již upravené ceníky dle vlastních zkušeností a možností, navíc mají 
partnerské dodavatele, kteí jim dávají procentuální slevy na materiál a na dopravu 
materiálu na stavbu. Tyto skutenosti vedly k tomu, že stavební firma Jan Pelouch 
mohla podat svojí cenovou nabídku, která byla nižší tém o 10% nabídkové ceny firmy 
StavACK s.r.o. 
6.1.2 asové plánování, termíny a lhty plnní  
Pro asové plánování, jak už bylo popsáno v pedchozích kapitolách, se nejvíce 
používají asové harmonogramy, asové a asoprostorové grafy. Pi sestavování 
asového plánu projektu se zachycuje co nejvtší objem dalších informací, které se 
mohou njak vyjádit a zachytit v ase. Takový asový plán pak slouží ke koordinaci 
všech projektových prací a vytváí základnu pro mení stavu plnní plánu projektu.
Vyjádení asového plánování je vidt na tab. 6-2: Uzlov definovaný graf (kde je navíc 
vidt i kritická cesta a , uvedený níže nebo na asovém plánu, který je piložen jako 
píloha .3 formou Ganttova diagramu (vytvoený v MS Project) nebo 
asoprostorového grafu jako píloha .2. (Rozdíl mezi Ganttovým diagramem 
a asoprostorovým grafem je minimální a rozdíl je nutný pisoudit pesnému 
strojovému poítání na pracovní hodiny v MS Projectu. U run zpracovaného 
asoprostorového grafu se jako hlavní jednotka považuje 1 týden.) 
Pedání staveništ je naplánováno na 13.3. až 14.3.2013 a následné zahájení projektu 
15.3.2013. Pedpokládaný termín úplného ukonení stavebního díla je podle asového 
harmonogramu stanoveno na 3.11.2014 a pedání stavby na 5.11.2014. Celková doba 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Srovnání asové posloupnosti 
Firma StavACK s.r.o. vypracovala nabídku a podle asového plánu by výstavba mla 
trvat 19 msíc. Stavební firma Jan Pelouch tuto výstavbu zvládla za 22 msíc. Nutno 
dodat, že v procesu výstavby nabrala zpoždní cca 14 dní u zemních a výkopových 
prací, kde se potýkala se silnou podzemní vodou, která se musela oderpávat. Další 
výraznjší zpoždní nabrala stavba po dokonení hrubé stavby, kdy se investor dostal 
do platební neschopnosti a stavba se perušila tém na 2 msíce. Stavba byla 
nakonec pedána ve stanovených termínech. 
6.1.3 Platební podmínky 
Platební podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem jsou stanovené na msíní 
plnní faktur na základ potvrzení zjišovacího protokolu objednatelem za skuten
provedené práce s 10% pozastávkou z každé faktury. Splatnost faktur je 45 dní a bude 
docházet k bezhotovostním platbám pímo na bankovní úet zhotovitele. První ást ve 
výši 50% z celkové pozastávky za všechny stavební práce bude objednatelem 
uvolnna do 30-ti dn po odstranní všech drobných vad a nedodlk uvedených 
v zápise o pedání stavby. Zbylých 50% bude pak vyplaceno do 30-ti dn od obdržení 
úedního povolení ke zkušebnímu provozu. Ukázka rstu náklad v prbhu stavby je 
demonstrováno níže na grafu a platební bilance a msíní fakturování je naplánováno 
ve finanním plánu na další stránce. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   



































































































6.2 Návrh smlouvy o dílo  
SMLOUVA O DÍLO 
uzavená podle obchodního zákoníku 
I. Smluvní strany 
1.Objednatel 
FO - MIROSLAV MAREK 
Registrace:   Krajský soud v Brn, oddíl B, vložka 8965 
Sídlo:   Nová Ves u Chotboe 186, Nová Ves u Chotboe 582 73 
Provozovna:  Nová Ves u Chotboe 186, Nová Ves u Chotboe 582 73 
Zástupce:    Jana Marková 
Tel.:     +420 606 609 286 
Fax.:     +420 606 609 287 
E-mal:     zamiroslav@seznam.cz 
IO:     63559323 
DI:     CZ 63559323 
Bankovní spojení:   eská spoitelna a.s. 
íslo útu:    000000 5604372356/0100 
píloha - výpis z obchodního rejstíku 
2. Zhotovitel 
StavACK s.r.o. 
Registrace:    Krajský soud v Praze, oddíl B, vložka 4567 
Sídlo:     Kamenná 1598, Chotbo 58301 
Provozovna:    Kamenná 1598, Chotbo 58301 
Zástupce:    Ing. Veronika Fialková Dis. 
Tel.:     +420 734 659 325 
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Fax.:     +420 734 659 322 
E-mal:     info@stavack.cz 
IO:     227 38 545 
DI:     CZ 227 38 545 
Bankovní spojení:   BRE Bank a.s. 
íslo útu:    670100 2300335685/6210 
píloha - výpis z obchodního rejstíku 
II. Pedmt smlouvy 
Pedmt - Novostavba zámenické dílny v Chotboi 
Specifikace díla – projektová dokumentace, asový harmonogram prací  a samotná 
realizace stavebního objektu. 
Místo stavby - Prmyslová 1757, 583 01 Chotbo. 
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouv vykoná pro 
objednatele stavební práce na stavebním objektu Novostavby zámenické dílny 
a objednatel se zavazuje zaplatit cenu tohoto díla. Za stavební práce se myslí 
kompletní dodávku stavby podle PD a to vetn vypracované projektové dokumentace 
pro stavební povolení, vyízení stavebního povolení a vypracování projektové 
dokumentace provádcí a skuteného stavu. Dále se zhotovitel zavazuje dodat 
zhotovené  kompletní napojení na stávající inženýrské sít podle projektové 
dokumentace, kompletní vnitní instalace vetn zaízení, zhotovení komunikací, 
terénních a sadových úprav, vetn vypracování nezbytného rozsahu výrobní 
a montážní dokumentace a spoluúasti na vyízení kolaudaního souhlasu. 
Pedmt díla není: 
dodávka a montáž technologického vybavení výroby 
zkušební provoz technologie 
Zadavatel nepodléhá smlouvám dalších dílích dodavatelm, toto bemeno pipadá na 
zhotovitele stavby definovaného v bod prvním - smluvní vztahy. 
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III. Doba plnní 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dob od 1.3.2014 do 15.11.2014. 
Smluvní strany souhlasí s tím, že dílo bude plnno v tchto etapách : 
projekt pípravných prací (napíklad budovy obanské vybavenosti, sklady apod.) do 
26.2.2014 
projekt hlavní stavby (organizaní budova) do 15.11.2014 
projekt doprovodných objekt do 15.11.2014 
2. Objednatel se zavazuje pedat zhotoviteli stavební pipravenost formou protokolu do 
26.2.2014. 
3. O stejný poet dní, o kolik se objednatel opozdí s protokolárním pedáním stavební 
pipravenosti, o tuto dobu se prodlužuje doba zahájení díla a tím pádem i doba 
ukonení a pedání díla, pokud se ob smluvní strany nedohodnou jinak. 
IV. Cena díla 
1. V souladu s platnými právními pedpisy ( napíklad zákon o cenách v platném znní) 
se smluvní strany dohodly na smluvní cen za zhotovené dílo specifikované v ásti II. 
této smlouvy a napíklad v píloze .1 této smlouvy, a to ve výši: 
Cena celkem bez DPH   12 384 639,45  K
DPH 21%       2 600 774,29  K
Cena celkem s DPH    14 985 413,74  K
2. Úprava ceny je možná v tchto pípadech a to po pedchozí dohod
dojde-li ke zmn projektu a podklad poskytnutých ze strany zhotovitele 
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v pípad dalších prací k zajištní provedení díla, které nejsou obsaženy v projektové 
dokumentaci 
požadavky objednatele 
3. Zmna ceny díla v pípad víceprací bude zhotovitelem ešena ped jejich realizací 
takto : 
zhotovitel pedloží cenový návrh 
bude uzaven dodatek ke smlouv
V. Platební podmínky 
1. Úhrada ceny díla bude provádna na základ zálohových  faktur a konené faktury – 
daového dokladu, který bude vystaven po zhotovení díla a jeho pevzetí 
objednatelem. Zálohové faktury budou vystaveny do výše 90% ceny díla ve 
stanovených termínech, splatnost faktur je 45 dní a bude docházet k bezhotovostním 
platbám na úet zhotovitele stanoveném v ásti I. 
První zálohová faktura ve výši 50% z celkové pozastávky za všechny stavební práce 
bude objednatelem uvolnna do 30-ti dn po odstranní všech drobných vad 
a nedodlk uvedených v zápise o pedání stavby 
Druhá zálohová faktura, zbylých 50% bude pak vyplaceno do 30-ti dn od obdržení 
úedního povolení ke zkušebnímu provozu  
2. Další zálohové faktury budou vystavovány na základ ukonených dodávek dílích 
prací potvrzených objednatelem. 
VI. Kvalitativní a technické podmínky 
Kvalitativní a technické podmínky dodávky stavby jsou vymezeny realizaní 
projektovou dokumentací. 
Zhotovitel se zavazuje, že pi zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky 
splující požadované kvalitativní a technické podmínky ( napíklad eské technické 
normy, mechanická pevnost a stabilita, BOZP) a použije pouze materiály a výrobky 
schválené a certifikované, pop. ty, které mají atest na jakost.  
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Jakékoliv zmny je nutno odsouhlasit projektantem a oprávnnými zástupci obou 
smluvních stran. 
VII. Provádní díla 
Zhotovitel bude pi plnní pedmtu díla této smlouvy postupovat s odbornou péí 
a zavazuje se dodržovat obecn závazné právní pedpisy, technické normy 
a podmínky této smlouvy. 
Objednatel pedá staveništ v rozsahu :  nap. pístupová cesta, montážní zóna, 
napojení na elektrický proud, zabezpeení proti krádežím apod. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádní díla stavební deník, který bude 
obsahovat všechny náležitosti, které obsahuje platná právní legislativa. 
Objednatel je oprávnn stavební deník kontrolovat a k zápism pipojovat svá 
stanoviska. 
VIII. Pedání díla 
Zhotovitel se zavazuje nejmén 10 dn ped odevzdáním díla vyzvat objednatele 
zápisem do stavebního deníku k jeho pevzetí. Objednatel potvrdí zápisem ve 
stavebním deníku datum pejímky. 
Termínu pevzetí díla bude pedcházet pejímací ízení, které bude písemn










další údaje dle smluvního ujednání obou stran 
Objednatel se zavazuje dílo pevzít, pokud je ádn a vas provedeno. Tuto povinnost 
objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, 
napíklad i v pípad nedodlk i jinak nekvalitn provedeného díla, jestliže toto brání 
jeho užívání. 
Pokud objednatel odmítl dokonené dílo pevzít, musí být sepsán o tomto zápis se 
stanovisky obou smluvních stran a zdvodnním. 
IX. Odpovdnost za vady, záruky, reklamace. 
Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruní dob, jeho odpovdnost se ídí píslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku ( §§560 a násl). 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 msíc. Záruní 
doba poíná plynout ode dne pedání a pevzetí díla. 
Objednatel je povinen vady písemn reklamovat u zhotovitele bez zbyteného odkladu 
po jejich zjištní; zhotovitel oznámí nejpozdji do 15 dn po obdržení reklamace, zda 
reklamaci uznává nebo z jakých dvod ji neuznává. Pokud tak neuiní, má se za to, 
že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozdji do posledního dne 
záruní lhty, piemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruní lhty 
se považuje za vas uplatnnou. 
Vyskytne-li se v prbhu záruní doby na provedeném díle vada, objednatel písemn
toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranní. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranní vady, zhotovitel zapone 
s odstraování vady do 10 pracovních dn ode dne doruení písemného oznámení 
o vad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
X. Odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávnn odstoupit od smlouvy v pípad, že zhotovitel je v prodlení 
s provádním a dokonením díla dle termín uvedených v této smlouv a dílo 
neprovedl ani nedokonil v náhradní 15ti denní lht. Tímto není doteno právo 
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kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle píslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 
Odstoupení nabývá úinnosti dnem doruení druhé smluvní stran a jeho úinky se ídí 
píslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 
V pípad odstoupení objednatele je zhotovitel povinen pedat objednateli 
nedokonené dílo v. vcí , které jsou souástí díla a byly jím opateny, a uhradit 
objednateli píp. vzniklou škodu. 
Zhotovitel mže odstoupit od smlouvy v pípad nezaplacených zálohových faktur 
a vyútovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, vetn pípadných škod, 
zpsobené odstoupením od smlouvy. 
Pokud od smlouvy odstoupí zhotovil, je povinen zaplatit 5% z celkové ceny zakázky, 
jako náklad na vyhledání jiného dodavatele. Pokud odstoupí objednatel z dvodu 
jiných, než mu umožuje tato smlouva, je povinen doplatit veškeré pohledávky za 
odvedenou práci zhotovitele a navíc 5% z celkové ceny zakázky, jako cenu za ušlý 
zisk. 
XI. Sankce 
V pípad, že zhotovitel nedodrží termín dokonení díla z dvod na jeho stran, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
V pípad nedodržení termínu k odstranní vad v záruní dob dle lánku IX této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - K za vadu 
a každý den prodlení. 
Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý den prodlení. 
Sankce spoívající v dohodnutých  smluvní pokutách nezbavuje smluvní strany práva 
na vymáhání pípadné škody. 
XII. Závrená ustanovení 
Tato smlouva se ídí právem eské republiky. V pípad spor vyplývajících z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto s konenou platností a s vylouením 
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pravomoci obecných soud rozhodovány Rozhodím soudem pi Hospodáské komoe 
eské republiky a Agrární komoe eské republiky podle jeho ádu temi rozhodci. 
Strany se zavazují splnit povinnosti stanovené jim rozhodím nálezem. 
Tato smlouva mže být zmnna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupn
íslovány a podepsány oprávnnými zástupci smluvních stran. 
Smlouva mže být ukonena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
Zhotovitel nemže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze 
smlouvy na tetí osobu. 
Smluvní strany se dohodly, že v pípad nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
Pípadná neplatnost nkterého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V pípad, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytených odklad
nahradit takové ustanovení novým. 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu ped jejím podpisem peetly, že byla 
uzavena podle jejich pravé a svobodné vle, urit, vážn a srozumiteln a její 
autentinost stvrzují svými podpisy. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Pílohy :      výpisy z obchodního rejstíku - zhotovitele a objednatele 
V …………….dne 
...........................................    ...................................... 
 Objednatel      Zhotovitel [11] 
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7 ZÁVR 
Pi zpracování této diplomové práce na téma "ízení stavební zakázky ve stavebním 
podniku" jsem se seznámil na reálném píklad s podmínkami a všemi náležitosti 
potebných k píprav a ízení projektu. Musel jsem projít všemi kroky pípravy pi 
zpracování nabídkové ceny až po dokumentaci stavebn technologického projektu. 
Pochopil jsem dležitost a užitenost této pípravy pro efektivní dosažení plánovaných 
cíl, pedcházení problém a jejich pípadného ešení. 
V rámci diplomové práce jsem se seznámil s charakteristikou investiního projektu, 
jeho rizik a ízení až po samotnou pípravu stavebního projektu. Prošel jsem mnoho 
právních pedpis, užitených pouek a zásad. Dále jsem se seznámil z druhy smluv, 
od ízení BOZP až po tvorbu stavebn technologického projektu. Ml jsem možnost 
srovnání s tvorbou projektu run a softwarov.  
Mj pínos v této diplomové práci je vypracování STP. Nejprve jsem vytvoil firmu 
StavACK s.r.o. od jejího základního definování, její historie a referencí až po vytvoení 
vnitní struktury firmy a popsání jejího vybavení. Dále jsem rozlenil zakázku na 
jednotlivé ásti a postupy hlavn ve strukturním plánu a struktue zakázky. Sestavení 
kalkulace zakázky od základních prací až po návrh nabídkové ceny a návrh smlouvy 
o dílo. Zajištní subdodavatel a naplánování zakázky formou íselníku subdodavatel
a maticí odpovdností. ízení lidských zdroj, asu a náklad v asoprostorovém grafu 
a Ganttov diagramu, sestavení finanního plánu. Vytvoení uzlov definovaného grafu 
pro ízení asu a asových rezerv pi stavebních pracích. Naplánování zaízení 
staveništ a staveništního provozu, výpoet poteby elektrické energie, poteby vody 
a samotnou kalkulaci ZS. Po stránce teoretické jsem vytvoil struný návod pro ízení 
stavební zakázky zhotovtelem. 
Díky diplomové práci jsem si ucelil svoje znalosti, obohatil svoje zkušenosti a propojil si 
svojí dosavadní praxi s tímto tématem. Nyní musím podotknout, že pi další tvorb
pípravy projektu bych si poínal mnohem obratnji a efektivnji. Hlavn po stránce 
asové bych k dosažení urité úrovn a kvality poteboval mnohem kratší asový úsek. 
Na samotný závr bych rád ješt napsal, že se jedná o velice zajímavé a rozsáhlé 
téma stavební výroby, které zasahuje do všech ástí stavebního oboru vbec 
a popisuje jejich vzájemné propojení a následnou aplikaci. Na úplné vysvtlení této 
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problematiky je rozsah diplomové práce však píliš malý, proto jsem se snažil popsat 
pouze nejzajímavjší a nejzákladnjší ásti. Pro další a hlubší poznatky se budu 
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DN  Jmenovitá svtlost potrubí (Diameter nominal) 
EIA  Posuzování vliv na životní prostedí 
IPPC  Integrovaná prevence o omezování zneištní 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objekt
KSD  Klasifikace stavebních dl 
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Fotogalerie: 
Obr. 1 a 2 - Spodní stavba a zakládání - ukázka kotev pro sloupy ocelové montované 
konstrukce. 
Obr. 3 - Spodní stavba a prostupy pro drenážní potrubí (odvodnní stavby). 
Obr. 4  - Vyústní odvodnní staveništ a samotné budoucí stavby. 
Obr. 5 - Kotvení ocelové sloupu u montované konstrukce. 
Obr. 6, 7, 8 a 9 - Ukázka samotné montáže ocelové konstrukce firmou FEMONT 
OPACA s.r.o. 
Obr. 10 a 11 - Hrubá stavba - interiéry - vyzdívání píek 
Obr. 12 a 13 - Dokonená hrubá stavba. 
Obr. 14 a 15 - Hotová stavba již v rukou majitele a uvedená do úplného provozu. 
Prbh stavby: 
Výstavba objektu zaala koncem íjna strhnutím skrývky a výkopovými pracemi. Vše 
bylo provádno podle projektové dokumentace a také podle geologického przkumu a 
przkumu na spodní vodu a všechny tyto przkumy ukázaly, že je zde vhodné podloží 
a hladina spodní vody dostaten hluboko. Nicmén to byla práv spodní voda, která 
velice zkomplikovala spodní stavbu, protože se s niím takovým v projektu nepoítalo. 
Výkopové práce byly provedeny bhem jednoho pracovního dne a všechno vypadalo 
v poádku. Už k veeru se ale do výkop zaala natahovat spodní voda, která výkopy 
úpln zaplnila a po najetí tžké techniky, která provádla výkopové práce, se voda 
zaala tlait i do zeminy kolem objektu. Musela se zaít oderpávat voda z výkop, a 
aby vbec na staveništ mohl vjet autodomíchava s betonem, musela se upravit i 
vnitrostaveništní komunikace. Bylo navozeno cca 90tun štrku a vytvoila se sí z 
drenážního potrubí kolem budovy a pod komunikací. Teprve po té se mohlo zaít se 
stavbou klasickým zpsobem, tedy vybetonováním základ a základové desky, 
provedení hydroizolace spodní stavby. Vyzdní administrativní budovy, montáž 
ocelové konstrukce, po té vyzdní vnitních zdí a píek, výpln otvor a v poslední 
ad zhotovení stechy nad administrativní budovou. Všechny ostatní práce pak 
probíhaly obvyklým zpsobem do úplného ukonení  a pedání stavby. 
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